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komentar

Nakon odbijanja banjalučkog gradonačelnika Đorđa Umičevića da provede
Odluku Doma za ljudska prava BiH u obnovi sedam tamošnjih džamija:
v

v

v

FASIST ISOVINIST JOS NA STOLICI!!!
Kao što je poznato, Dom za
ljudska prava BiH je u junu ove
godine donio Odluku po kojoj se
općini Banja Luka nalaže da izda
odgovarajuće dozvole za ponovnu
gradnju sedam (od 16 porušenih)
tamošnjih džamija (Ferhadije,
Arnaudije, Gazanferije, Seferbegove, Hadži - Pervizove, Hadži
- Salihije i Mahdi-begove) i to
najkasnije do 11. septembra,
također ove godine. Kao što je
svaki normalan čovjek i očekivao,
prononisirani fašist i šovinist
Đorđe Umičević nije ispoštovao tu
Odluku u ostavljenom roku,
pjeneći dalje vokabularom koji
zorno podsjeća na onaj iz vremena
Trećeg Rajha. Naprimjer, na tu
temu je nedavno govorio na
lokalnoj tamošnjoj televiziji Sveti
Georgije, kada je, između ostalog
rekao:"Vi dobro znate pod kakvim
je zulumom turske vladavine prije
400 godina (tačnije, prije 420
godina, op.a.) sagrađena Ferhadija.
Nje sada nema. Međutim, nije
problem u džamiji, jer su se
džamije uvijek gradile tamo gdje
irna muslimana i ona se ne može
graditi. Uostalom, muslimani koji
su dobrovoljno (!!!) otišli u svijet
mnogo bolje zarađuju nego što bi
ovdje zaradili, tako da se neće
vratiti. A, i ako se vrate oni moraju
poštovati Ustav RS, himnu,
zastavu, u školi moraju učiti našu
vjeronauku i pisati ćirilicu. Kada
se tome doda da oni u veoma
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malom broju posjećuju džamiju i
uzmu u obzir sve ove činjenice, oni
se neće vratiti, pa prema tome od
gradnje Ferhadije neće biti ništa".
Treba li ovome komentar? Treba i
uvijek će trebati reagirait na ovakve
bljuvotine, dok nismo potpuno
obolili od kolektivnih amnezija. Ma
koliko bilo dosadno nekome
ponavljanje sijaset argumenata što
su na našoj strani, a protiv ovakvih
neofašista i šovinista, a koje su
"jasne ko dan", treba ih eksponirati
kao naše jedino, ali moćno oružje.
Zapravo, svaki bosanski čovjek, bez
obzira gdje se nalazio i ma kako to
djelovalo utopistički, dužanje da na
svoj način lobira u korist samo
jedne ISTINE, a protiv tovara laži
što se i dalje fabriciraju na raznim
Dedinjima, šumskoj zabiti - Palama,
banskim dvorima u Banjoj Luci, na
Pantovčaku, ili bilo gdje drugdje.
Ta čovjekolika spodoba Umičević
ne samo što je izgovorio onakve
perverzne bljuvotine o Ferhadiji i
Bošnjacima, ne spominjiuć i
nijadnom riječju zašto nejma
muslimana u gradu kojem je on na
čelu, ko poruši džamije (iako se i iz
samih njegovih izjava može izvući
samopriznanje o "junačkim delima
spasitelja Evrope od Islama", znači
indirektno je nominirao njih same
kao rušitelje), već je u svojim
fašistoidnim ekshibicijama išao čak
i do Bliskog istoka, izjvaljujući da
"treba porušiti i muslimanski dio
Jerusalima ... "! !!

Sve ove akrobacije jednog
uma što obnaša
javnu funkciju u dijelu BiH,
nadati se je, treba da imaju svoj
epolog u adekvatnom odgovoru
visokog predstavnika. Inače,
Dom za ljudska prava je već
obavijestio OHR da vlasti
Republike
Srpske
nisu
ispoštovale nj ihovu odluku.
"Naši pravnici u suradnji sa
OSCE-om pažljivo razmatrju
primjenu pravnog dijela ove
odluke, kako bi tačno znali ko je
odgovoran za izdavanje tih
dozvola - Gradska vlada ili Vlada
RS i kada to utvrdimo, onda ćemo
od nadležnih institucija tražiti da
primjene konačnu i obavezujuću
odluku Doma za ljudska prava
BiH. A, kada je riječ o izjavama
gradonačelnika Banje Luke, one
su za nas veoma nekonstruktivne,
daleko od duha Dejtonskog
sporazuma i visoki predstavnik će
s tim u vezi razmotriti svoja
ovlaštenja" - bile su riječi
Alexandre
Stiglmayer,
glasnogovornika OHR.
Međutim,
ovo nije prvo
Umičevićevo protivdejtosnko, ali
krajnje ultrafašističko orgijanje
koje je istreso preko svoje
četničke brade i uputio ih ne samo
kao poruke banjalučkim
Bošnjacima (djelimično i
Hrvatima), već i kao pravu
rukavicu
međunarodnoj
zajednici. A kao takav, sjedi na
pomračenog

stolici već 4 godine. Šta još treba
da učini za račun onih od kojih su
neki već na smetljištu historije ili
su na putu ka toj deponiji, pa da
konačno bude zbrisan sa stolice na
kojoj predugo glumi "malog
banjalučkog Hitlera"?
Sva ova Umičevićeva i njemu
sličnih urlukanja koincidiraju ovih
dana sa jednim događajem što se
nedavno zbio u Braunauu
(Austrija), rodnom mjestu Adolfa
Hitlera. Nime, intelektualci rodnog
grada Fuhrera, optereć eni
hipotekom prošlosti, osnovali su
Društvo suvremene povijesti, te
pokrenuli manifestaciju koja
tematizira nacionalsocijalizam
(kakav je danas upravo u Srbiji,
naprimjer). S tim u vezi održani su
osmi po redu Susreti suvremene
povijesti, a naslov ovogodišnje
sesije je bio "Potrebni susreti Mogućnost pomirenja". Među
učesnicima (a pozvani su Srbi,
Albanci i Hrvati - svi iz dijaspore),
jedini predstavnik bošnjačkog
naroda, koja se tu našla sticajem
okolnosti, je bila gospođa Fadila
Memišević, voditeljica Društva za
ugrožene narode iz Goettingena, sa
svojim šefom Tilmanom Zulchom.
Dakle, bila je to prava erupcija
četničkog lobiranja na klasičan i
nama dobro poznati nač in,
potpomognuta jednim austrijskim
novinarem sa ORF-a. Gospodin
Zu1ch je demonstrativno napustio
skup, a gospođ aMemišević ,

ostajući do kraja ove četničijade na
koju su nasjeli i brojni posjetioci,
boreći se argumentima protiv
vjetrenjača, završila je u bolnici
zbog stesa koji je tamo doživjela.
U ovaj svježi bal fašističkih
vampira u susjednoj nam Austriji,
potpuno se uklapaju i rezultati
tamošnjih parlamentarnih izbora,
gdje je pobijedio ultradesničar
Jorge Hayder..
Dakle, Umičević ima puno svojih
istomišljenika u Evropi, a naročito
lobista koji su stalno u ofanzivi,
služeći
se
isključivo
Goebelsovskim
metodama,
ponekad ih stalvjajući na kvadrat
ili kub, odnsono multiplicirajući
ih. Stoga, manje čudi sporo
reagiranje
međunarodne
zajednice, ovakve kakva jest, od
ćutanja naših plitičara, većine
novinara a posebno intelektualaca,
koji valjda, imaju drugog, važnijeg
posla! Ej vala im! I, za kraj,
pitanje: Može li iko pretpostaviti
kako bi Srbi reagirali na rušenje
hrama Svetog Save u Beogradu te
odbijanje da se izda regularna
dozvola za njegovu ponovnu
gradnju. Ili Hrvati u slučaju rušenja
zagrebačke katedrale? Ja mogu!

Bedrudin GUŠIĆ

VOJ STRANI SLIKA - Izet Ćerimagić -

Sarajevo 21.10. 1999.
v

PREDSJEDNSTVO BiH
Predsjedništvo BiH, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmotrilo je
Novi izborni zakon. Istovremeno, Upravni odbor Vijeća za provedbu
mira podržalo je Nacrt izbornog zakona za BiH koji prema ocjeni
Odbora sadrži mnoge nove elemente.
.
Članovi Predsjedništva BiH, u poslijepodnevnim satima, sastah su se
sa ambasadorima Vijeća NATO-a koje predvodi novi generalm sekretar
_ Džorž ROBERTSON. Razgovarano je o provedbi Dejtonskog
sporazuma, smanjenju snaga SFOR-a u našoj zemlji, te povratku
izbjeglih i raseljenih osoba.
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SabaH
FOKUSU
Ekonomskim javašlukom protiv države BiH

OPSTRUKCIJOM DOGOVORENOG
PRODUŽAVA SE AGONIJA
~
U ekonomska
Bosni

i

Hercegovini
aktivnost
stanovnistva Je
katastrofalna. Jedan veliki dio
radno sposobnog stanovništva je
bez posla. Preglomazan, je
državnI, entitetski, kantonaini,
opštinski partijski odnosno
administrativni aparat. aparat koji
ne stvara novu vrijednost i koji
živi od određenih dažnbina koje
se u krajnjem slučaju uračunavaju
u cijene proizvoda. Sve ovo guši
i onako usporen privredni razvoj
Bosne i Hercegovine. I dalje se
ljudi bore da se uhljebe negdje u
nekoj ustanovi gdje će malo raditi
a pristojno živjeti. Dakle na
bosanskohercegovačkoj sceni se
nalazi centralno pitanje. Kako
ponovo afirmisati rad kao osnovu
egzistencije društvenog i
ekonomskog položaja čovjeka.
Politika je postala najunosniji
biznis. Sve je u stanju išekivanja.
Ne izgrađuje se jedan kompletan
sistem u kome će ekonomski i
privredni razvoj naše države biti
motoma snaga za prevazilaženje
svih nesporazuma. I dalje se
stvara jedna klima što gore to
bolje. To bolje za ostvarenje
ciljeva i interesa. Privatizacija u
nekim dijelovima BiH na
nezakonit način je podobro
odmakla od početka . Privredni
subjekti se otkupljuju u
bescijenje. U svim zemljama
svijeta gdje se proces privatizacije
provodi na osmišljen način
sredstvima kojima se otkupljuju
određemi privredni subjekti daje
se osvježenje i novi privredni i
ekonomski podstrek tog razvoja.
Tim putem privreda u svoj
organizam prima svježa novčana
sredstva koja ojačava i ubrzava
sve funkcije tog privrednog
subjekta. To je samo tamo gdje se
privatizacija ne provodi putem
određenih političkih struktura u
kom slučaju ekonomski principi
gube skoro svaki smisao, a što je
uglavnom slučaj u dosadašnjem
procesu privatizacije u BiH.
Drugim riječima da bi nešto
postalo nečije vlasništvo on to
mora platiti onoliko koliko to
stvarno vrijedi. Pod uslovom ako
se prema tom vlasništvu
dotadašnji vlasnik odnosi
domaćinski. Pošto su do sada sva
preduzeća bila u društvenom
vlasništvu, odnosno u državanom
vlasništvu ili bolje reći u svačijem
vlasništvu a ono što je svačije to
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je i ničije što se svakako a
posebno u ovim uslovima kada
država ne funkcioniše ili
funkcioniše na vrlo malom
prostoru BiH i te kako negativno
odražava na proces privatizacije.
Politika je danas u BiH
ekonomiju stavila pod noge i ona
je ključna tema bosanske
svakodnevnice. Svi se manje više
bave određenim političkim
analizama. Ekonomske analize ,
privredno-ekonomski programi
razvoja naše zemlje su teme
kojima se ne bave ni oni čija je to
profesija i zadatak po svojim
funkcijama na kojima se danas
nalaze. U takvoj jednoj konfuziji
gubi se dragocijeno vrijme i
prisutna su velika lutanja
neodlučnost
i nespremnost
zvanične
politike da izvrsl
određene promjene koje sadašnji
momenat zahtijeva. Takva
oklijevanja da se sa jednom
pravom ekonomskom i
privrednom analizom i pravom
dijagnozom i u skladu s tim
blagovremenim mjerama
preduprijedi tako stanje, umanji
kriza i iznađe put za brži izlazak s
takvog stanja potkopalo je
povjerenje u državničku mudrost
političku hrabrost i iskrene
namjere ljudi koji vode javne

poslove, kao
u njihovu
srpemnost da raskinu sa
zabludama koje su dovele zemlju
u ovo stanje. Izbjegavanje da se
istini pogleda u oči i otpor da se
bilo šta suštinski mijenja ogleda
se i u tome što se i dalje
određenim
visokim bh.
dužnosnicima instrukcije za
njihovo ponašanje daju u
Beogradu ili Zagrebu. Umjesto da
se okrenu sebi, svojim
problemima svom narodu i
drugim narodima svoje države
oni razvodnjavaju sve ono što bi
ponekad i samo od sebe jačalo
određene funkcije države. Ništa
tako ubjedljivo ne govori o
otporima nastojanju da se
efikasno djeluje kao činjenica da
Vlada i Federacije a i BiH vrlo
često ne sprovodi ni zakone koje
je sama donijela. Odlučivanje na
nivou države teče toliko sporo da
i kada se donesu neke prave mjere
one zbog zakašnjenja imaju
polovičan učinak. Zbog sukoba
učesnika u odlučivanju često
dolazi do potpune blokade.
Nedovoljna elastičnost ispoljava
se kako u donošenju novih odluka
tako i u popravljanju ranijih
rješenja. Sam sistem ne raspolaže
mogućnostima
brzog

novonastalim
situacijama. Njegova inertnost ne
dopušta jednostavne pro~ene po
kratkom postupku ako se potrebe
za takvim promjenama nametnu.
Da bi se mogle sprovesti
neophodne promjene treba se
osloboditi one ideologoije koja u
prvi plan stavlja nacionalnost, i
regionalnost odnosno
teritorijalnost. Dok u
saveremenom civiliziranom
društvu jačanju integracione
funkcije uz punu afirmaciju
građanskih l ljudskih prava
prevazilaženje atutoritarnih oblika
vlasti i demokratizacije
odlučivanje u našem plitičkom
sistemu jačaju dezintegracione
sile, lokalni regionalni nacionali
egoizmi i autoritarna samovoljna
vlast, koja masovno i na svim
nivoima narušava opšte priznata
ljudska prava. Sklonost ka
diobama i usitnjavanju društvenih
cjelina, borba na djelu protiv
moderne demokratske i
integrirajuće BiH zaklanja se iza
lažne ideološke parole borbe
protiv "unitarizma i centralizma".
Ali prava alternativa unitarizrnu i
centralizmu nije nacionalni
egoizam i policentrizam sa
vlastitim nacionalnim ustvari
odvojenim ekonomijama kao što
je ekonomija u RS, " Herceg
Bosni" i u prisilno stvorenim
uslovima ekonomiji na užem
prostoru BiH koju je kontrolisala
Armija BiH nasilnim
ograničenjem nauke, gdje skoro
svi univerziteti funkcionišu kao
odvojene institucije, i gdje se
naučni potencijali jedne nacije
koriste samo za svoje vlastite
svrhe. Najbolji primjer za to je
Mostar gdje funkcionišu dva
univerziteta kao u dvije zasebne
države. Tako da na primjer
ekonomski fakultet na lijevoj
obali Neretve muku muči sa
određenim kadrovima iako na
istom tom fakultetu na desnoj
obali Neretve ti kadrova ima i
kvalitetnih a ponekad i viška i
obrnuto. Pri ovakvom stanju ne
možemo ni pomošljati o
usaglašavanju i objedinjavanju
ovakvih naučnih institucija. Isti
slučaj je i sa kulturom i svim
drugim oblicima života i rada koji
su podrvrgnuti neograničenoj
vlasti regionalnih, kantonainih,
opštinskih i partijskih oligarhija.
Najbolji i najednostavniji primjer
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je sport gdje se u fudbalu, košarci
pa i svim drugim sportovima
organizuju posebne lige
uglavnom kao i sve drugo
odvojeno po prostorima koje
kontrolišu nacionalne vladajuće
stranke. Istinska alternativa
ovakvim ponašanjima je jedan
demokratski integrativni proces u
kome je princip autonomije
dijelova naše države usaglašen sa
principom koordinacije dijelova u
okviru jedinstvene cjeline u kome
su političke institucije na svim
nivoima društvene organizacije
dosljedno demokratski
konstituisane u kome je
odlučivanje određeno slobodnim,
racionalnim, javnim dijalogom a
ne zakulisanom l strogo
povjerljivom kombinatorikom
samozvanih i samoizabranih
zaštitnika posebnih nacionalnih
interesa. Rat je svakako učinio
svoje, ali ovo vrijeme poslijeratno
ne čini ono kako se očekivalo a
očekivalo
se daleko brže
razješavanje određenih pitanja
kao što su povratak ljudi na svoja
ognjišta i funkcionisanja
određenih
struktura vlasti u
skladu s etničkim strukturama
stanovništva . Dakle nikog ne
treba ubjeđivati da i danas nakon
četiri pune godine nakon Dejtona
separatizam i nacionalizam
djeluju i dalje u punoj svojoj
formi na društvenoj sceni.A sam
Dejtonski sporazum svak tumači
onako kako mu odgovara.
Demokratizacija je bitan uslov
kako za izlaz iz duboke krize tako
i za neophodan društveni
preporod a ni demokratizacija ne
dolazi sama. Isteklo je vrijeme u
kome se moglo govoriti bolje i
ovo nego rat i velika je stvar da se
rat zaustavi. Došlo je vrijeme
kada BiH mora gledati u
budućnost moramo se upoređivati
sa naprednim dijelom svijeta,
sadašnje stanje se mOTa prevazići
da se ne bi stropoštali u još veću
provaliju. Ne ubija se samo
puškom. Puška je sada
zamijenjena novim sredstvima .
Ukazivati na propuste znači
potstrekavati da se problemi riješe
Upravo je ovaj tekst i napisan iz
tih razloga.

Rašid NUHANOVIĆ

IZ DOMOVINE
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Sjednica Vijeća ministara BiH

TRI OPCIJE ZA TRI
FOTELJE
Usvojen Nacrt budžeta za narednu godinu * Hoće li Vijeće imati
jednog predsjedavajućeg i članove, predsjednika i dva
potpredsjednika ili predsjedavajućeg i dvojicu zamjenika
Vijeće

ministara usvojilo je
Nacert budžeta
zajedničkih institucija BiH
za narednu godinu. Prema
Nacrtu, iznos budžeta za
2000. godinu je 265,2
miliona KM, što je 17 posto
više u odnosu na prethodnu
godinu. Nacrt budžeta za
2000 . godinu biti će
dostavljen Predsjedništvu
BiH i vladama entiteta. Uradili smo veliki posao
blagovremenim
utvrđi vanj em
Nacrta
budžeta. To će omogućiti
entitetima da blagovremeno
donesu svoje budžete rekao
je
Svetozar

jučer

Mihajlović,
kopredsjedavajući Vijeća

ministara.

Različiti

stavovi
Jučer

je
također
raspravljano o Nacrtu
izmjena i dopuna Zakona o
Vijeću ministara. Prema
Mihajlovićevim riječima,
čelnici Vijeća

ministara

će

se sastati u utorak i
opredijeliti se zajednu od tri
opcije, koliko ih je
ponudeno za uskladivanje
ovog Zakona sa odlukom
Ustavnog suda BiH. Pravna
služba predložila je samo
funkciju predsjedavajućeg,
dok su svi ostali samo
članovi Vijeća ministara.
Druga opcija je postojanje
jednog predsjedavajućeg i
dvojice zamjenika koji bi se
rotira li svakih osam mjeseci,
po
princIpima
koj i
funkcioniraju
u
Predsjedništvu
i
Parlamentarnoj skupštini
BiH. Treća ponuđena opcija
predviđa predsjednika i dva
potpredsjednika Vijeća
ministara sa ovlaštenjima
koja je regulisao prethodni
Zakon o Vijeću ministara. Imajući u vidu političku
situaciju
u
BiH
i
funkcionisanje ostalih
institucija, mislim da je
najprihvatljivija ova druga
varijanta.
Dakle,
predsjedavajući sa dva

zamjenika koji bi se rotirali
svakih osam mjeseci - rekao
je Mihajlović.

Samo jedan
trezor
Haris Silajdžić kaže da Ustav
BiH poznaje samo predsjednika
i članove Vijeća ministara, i po
mogućnosti nova ministarstva.
- Međutim , važnije je šta
radimo od toga koliko nas je i
kako se zovemo. Ukoliko
Parlament usvoji Program koji
je pred nama, znači da ćemo
imati šta raditi. Imati čemo
osnovu sa koje ćemo pokrenuti
privredu. U Parlamentu se
možemo barem dogovoriti da
ne budemo siromašni, a to ćemo
učiniti tako što ćemo otvoriti
vrata investicijama - kaže
Silajdžić . Vijeće ministara je
usaglasilo i odluku o formiranju
trezora kao institucije koja će
objediniti poslove koje su do
sada obavljala ministarstva
civilnih poslova i komunikacija
i vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa prenosi "Dnevni avaz".

Implementacija Sarajevske
deklaracij e
STOTINE PRAZNIH
STANOVA I PUNI
KOLEKTIVNI CENTRI
OHR ne prihvata odluku o korištenju praznih stanova u
koje se povratnici nisu uselili u roku od 15 dana, a za to
vrijeme izbjeglice žive u nehumanim uslovima kolektivnih
smještaja
Kantonaine vlasti u
Sarajevu i Ured visokog
predstavnika razgovarat
će o mogućnostima
korištenja praznih stanova
kao humanitarnog
smještaja za ljude koji
nemaju krov nad glavom,
saznaje "Dnevni avaz".
Iako je OHR odbio
odluku Vlade Sarajevskog
kantona da stan može biti
zapečaćen i čekati
povratnika najduže 15
dana, izbjeglice koje su
izložene učestalim
deložacijama, u ovome
vide jedini spas. Zato što
su sva tri kolektivna
centra (u koje su
privremeni korisnici
useljavali nakon sudskih
deložacija) u Sarajevu
puna i zato što, kako
saznajemo, uvjeti života u

njima nisu humani. - U
kolektivnim centrima ima
mnogo maloljetne djece, u
jednoj sobi čak i troje uz
ostale članove familije.
Nešto se mora učiniti, neko
bi morao početi misliti o
njihovim ljudskim pravima.
Ima ih i bolesnih. Ne mogu
da zamislim šta sve tu djecu
čeka ako ostanu u centrima
preko zime,jer uslovi u
kojima žive ne zadovoljavaju
normalne standarde - kazao
je za naš list Sejo Omeragić,
savjetnik kantonalnog
ministra za stambena pitanja
u Sarajevu. Kada bi ovo
ministarstvo dobilo
mogućnost sekundarnog
smještaja, vjerovatno bi se
izbjeglice i raseljene osobe
mogle privremeno useliti u
stanove čijih prijeratnih
korisnika nema, smatra
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Omeragić. Prije nekoliko
dana Ministarstvo je
uselilo Adema
Hafizovića, izbjeglicu iz
Srebrenice, u stan u
sarajevskom naselju
Grbavica, koji nije imao
gdje, jer nije mogao da
se vrati svojoj kući . [mamo stotine praznih
stanova i pune kolektivne
centre. Kada bi se
privremeni korisnici bez
krova nad glavom
smještali u stanove
prazne duže od l S dana,
to bi bilo privremeno.
Niko nikome ne bi uzeo
stanarsko pravo - tvrdi
Omeragić dodajući da ne
zna "daje OHR
zapečatio neki stan u
Republici Srpskoj i
vratio u njega Bošnjaka".

v

Saćirbey

EXCLUSIVE: Intervju dr. Nedžib

SabaH

Pedeset prvi nastavak

DOŠAO JE REDv I NA ALIJINO
SASLUSANJE
Intervju vodio: Rašid

Nuhanović

Dr. Nedžib Šaćirbey: U prvi mah nisam
shvatio liniju Azizine odbrane, pa na
momente sam bio nezadovoljan, neću reći
ljut, ali svakako iznenađen, jer sam često
bio svjedok Azizinoj gotovosti da se upusti
u ideološke rasprave, a sada je svoje
uvjerenje, pomislio sam prikrivala
humanitarnim radom. Slušajući je
razmišljao sam i shvatio da je jako vremena
dala muhadžirima brizi o njima daleko više
nego je predavala, diskutirala, jer naše
uvjerenje je tražilo da se pomogne onima
koji su u nevolji.
Vraćajući
se sa
suđenja u zatovor
nas dvoje smo išli
zajedno i kada sam
je upitao:" Zašto je
na sve odgovarala
jednim:"brigom o
muhadžirima?"
Odgovorila mi
je:"Jesu li ove sudije
dostojne da se s
njima raspravlja, koji
god stav oni zauzmu
za njih nema
posljedica, za mene
.
za nas sve ima. Oni samo čekaju da nešto
kažemo pa da nas proglase neprijateljima.
Aja sam im rekla što sam radila, brinula se
o mojoj braći i sestrama, njihovoj djeci, to
je bila briga o nama. Nisam im rekla zašto
sam to radila, jer bi i to iskrivili, radila sam
jer sam muslimanka, jer mi je to dužnost
pred Bogom pred ljudima a i pred
organizacijom koju sam vodila."Bio sam
sretan koračajući s njom, učinila me
sretnim kad mi je pomogla da potpunije
shvatim njenu liniju odbrane. "Oni ne
zaslužuju da ih prihvatim kao partnere u
razgovoru, jer to nije razgovor
ravnopravnih. Oni su nam uzeli slobodu. Ja
im neću dati dostojanstvo. Oni su moralno
niži, ja im to neću reći, ali neka o tome
misle. Ako im to kažem onda me ne bi
sudili što im je to Partija naredila, sudili bi
me što im ne bi bili drago da ih vidim."
Ovaj razgovor ne mogu zaboraviti, jer sam
Azizu još više shvatio i bio ponosan na nju,
na njenu odbranu i razmišljanje. Azizino
ispitivanje nije trajalo ni cijeli sahat
vjerovatno 45 minuta kada je
predsjedavajući po pristanku tužioca,
advokata i članova Vijeća, zaključio ga s
pomalo ironičnom primjedbom rekavši:" I
vi hoćete da vam mi vjerujemo da se vaš
rad sastojao samo od brige za izbjeglice.

Aziza je žurno rekla:"Ja zato pored Boga
imam hiljade svjedoka." Predsjedavajući je
s malo ljutim osmjehom poslao da sjedne.
Uveli su Aliju. Ušao je i prije nego je
pogledao na sudije i tužioca pogledao je u
mene i Azizu a potom u našu rodbinu.
Njegova Halida je stajala iz onih koji su
sjedili, s njihove desne strane, tako da je
sudije nisu mogle vidjeti. Tada sam shvatio
da je sudnica mala da se osjeća kako je
prepuna, mada kako se sjećam broj naše
prisutne rodbine nije bio ni 30 a drugih nije
bilo pa ni novinara. Desetak od naše
rodbine je stajao jer nije bilo stolica da
sjednu. Istina mlađi su stajali prepustivši
starijim
da
sjede.
Učinilo mi se da je
p r o š I o
nekoliko minuta dok se
predsjedavajući
nije
obratio
Aliji.
Vjerovatno tišina koja
bi nastala pri uvođenju
novooptuženog utjecala
je na taj osjećaj
vremena "koje stoji".
Svaki od članova
Vijeća imao je neke
pribilješke pred sobom.
Primijetio sam da
predsjedavajući
ima
dva notesa pred sobom.
'u
jednom
su
bila
pitanja,
neka
vrsta
podsjednika za njih, a u drugi je zapisivao
nešto što se odnosilo na naše odgovore.
Drugi članovi Vijeća nisu ništa zapisivali,
ali su imali neki pripremljeni podsjetnik za
pitanja. Tužilac i njegov pomoćnik su imali
podsjetnik za pitanja i pravili su zabilješke
o našim odgovorima. Pomoćnik tužioca
dodao bi po koju bilješku tužiocu što je
ovaj pomno čitao.
SabaH: Kako se u svemu tome snalazio
vaš advokat?
Dr. Nedžib Šaćirbey: Naš advokat koji je
bio najmanje pripremljen za naše suđenje
pomno je pratio sve pisao, pocrtavao nešto
od napisanog, vidjelo se da se u našu
odbranu unio svim srcem. Bio je
nepripremljen,jerni optužnicu nije vidio ili
čuo prije nego je tužilac počeo da čita.
Predsjedavajući koji je sjedio zavaljen u
stolici toga časa sa opružen im, prosto
istegnutim nogama, a to se vidjelo jer sto
za kojim je sjedilo Vijeće nije imao
nikakvih dijelova koji bi zatvorili pogled
tako da pokreti nogu sudija bili su vidljivi
pa se moglo nagađati po kretanjima nogu
sudija u kakvom su raspoloženju. Tada sam

bio neiskusan promatrač a da bi se upuštao
u analizu značaja tih pokreta, ali oni su mi
ipak nešto govorili. U vrijeme mog
saslušavanja, ja sve to nisam primjećivao
jer sam se sav koncentri sao na značenje i
svrhu pitanja a da bi moj odgovor bio
odbrana od napada. Prvo pitanje Aliji je
isto kao i meni i Azizi, bilo je:" Optuženi
da li se osjećate krivi?"
SabaH:

Kako

se

branio

Alija

Izetbegović?

Dr. Nedžib Šaćirbey: Alija je odmah
započeo svoj odgovr, polagahno neko bi
rekao odmjereno i rekao je:"Ja se ne
osjećam krivim. Ja nisam kriv." U Alijinom

odgovoru dva puta se odbacuje krivnja,
vjerovatno je takvim odgovorom želio da
podvuče da nije kriv. Predsjedavajući je
nastavio:"Optužnica Vas tereti da ste bili
rukovodilac Organizacij e Mladih
Muslimana, jeste li to bili?" Alija je
odmjereno odgovorio da je bio jedan od
rukovodilaca Organizacije Mladih
Muslimana, ali:" U tužbi ima svega, ali
ničeg iz čega bi se moglo zakljUČiti da
članove Organizacije Mladi Muslimani
treba progoniti i suditi. Mi nismo počinili
nijedno krivično djelo. Ja sigurno nisam."
Alijaje bio čvrst u svojim odgovorima kao
da je htio reći da je ponosan što je bio
Mladi Musliman. Vjerovatno to nije rekao,
jer bi se to shvatilo kao izazov. Alija je
nastavio, da je do 1943. bio učenik Prve
muške realne gimnazije. U toku školovanja
otvoreno izražavo svoje demokratsko i
islamsko uvjerenje što se mnogima nije
svidjelo. Kada je završio gimnaziju glavna
briga mu je bila da ne ode u vojsku NDH
ili njenog pokrovitelja Hitlerovu Njemačku
i dodao je u tome sam uspio. "Kako ste to
uspjeli?"upitao je predsjedavajući?
"Odlučnošću"odgovorio je Alija.
"Kako?"- nastavio je predsjedavajući. "Ja
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sam odlučio da ne idem u tu vojsku jer u
njoj nema dobra mom narodu.''''A kako ste
u tome uspjeli?" - bilo je jedno od pitanja.
Alija je odgovorio:" Nisam se odazvao
pozivu skrivao sam se i u tome imao sreće
da me niko nije prikazao, a i ko bi mogao,
ko je znao da ja trebam da idem u tu
vojsku. Stotine mladića u Sarajevu bili su u
istoj situaciji kao ja." Kao i mnogi svršenici
gimnazija u Sarajevu, muslimani su se
upisivali u Višu Islamsku Šerijetsko Teološku Akademiju i Alija se mogao u nju
upisati, ali on nije želio da u njegovoj
biografiji bude zapisano da je teolog,
odnosno, da je studirao teologiju. Alija je
bio ponosan na svoje islamsko
opredjeljenje poznavanje islama, ali on nije
želio da ima išta s teologijom jer on je sam
studirao islam vremenom i izgrađivao svoje
islamsko shvatanje .. U islamu je gledao
ideologiju način života nešto što je nas u
Bosni i Hercegovini a i drugdje u svijetu
davši nam sociološki i kulturni pečat. Alija
je nastavio ja sam uhapšen kao vojnik i
predat civilnoj policiji. UDBI. Ja sam radio
u štabu 38 divizije i tu su bili moji
prijatelji. Ljudi s kojima sam radio i niko
nije mogao reći nešto ružno o meni. Pa i
čovjek koji me uhapsio bio je u istoj
jedinici bili smo prijatelji. Uhapsio me po
nalogu sarajevske UDBE i rekao mi je da
mu je to teško i rekao mi je da to radi po
naređenju drugih. Ne znam da li je
predsjedavajući primijetio da ova linija
saslušanja ne vodi njegovom cilju te ju je
brzo prekinuo pitanjem:"Poznajete li vi
Džemala Čelića?" "Da."- odgovorio je
Alija i zašutio. Predsjedavajući je
nastavio:" Vi ste se sastajali s njim?" "Ne
ja se nisam s njim sastajao, ali znam da mi
je došao na sijelo, a stare znance pa ako
hoćete i prijatelje ja ne vraćam sa
vrata."Alija kako mi se tada učinilo, a što
mi je kasnije samo potvrdio, nije želio da
priča, dao imje priliku da ga pitaju a on će
odgovarati. I zaista u odgovorima je bio
kratak. Predsjedavajući je nastavio:" Pa
recite nam o tom sastanku?"" To nije bio
sastanak. To je ako hoćete bilo sjelo mene
i mojih poznanika koji su došli meni kući
nepozvani i nenajavljeni.'''' Pa Vi ste s
njima razgovarali i iznijeli svoje planove o
reorganizaciji i nastavku rada Organizacije
Mladi Muslimani?" " Jest Džemal Čelić i
Muhamed Muftić koji su moji poznanici a
njih dvojica su išli u drugu školu, u drugu
mušku realnu gimnaziju, mislim da su bili
i jednu godinu u školi stariji, došli su kod
mene i mi smo razgovarali o svemu." "A
razgovarali ste o Mladim Muslimanima?"
"Vjerovatno i tome."- odgovorio je Alija i
zastao.

NEKE ODLUKE VISOKOG
PREDSTAVNIKA U BOSNI I
HERCEGOVINI
IN I
Piše: Sead Numanović

akon odluke čelnih ljudi
Ureda
visokog
predstavnika
i
Organizacije za evropsku
bezbjednost i saradnju u Evropi
(OHR i OSCE) da se Srpska
radikalna stranka Republike
Srpske za aprliske općinske
izbore u Bosni i Hercegovini
može registrirati samo pod
uslovom da njeni čelni ljudi Nikola Poplašen, predsjednik te
stranke i smijenjeni predsjednik
RS, Mirko Blagojević,
predsjednik Izvršnog odbora SRS
RS i Ognjen Tadić, generalni
sekretar SRS RS budu isključeni
iz Srpske radikalne stranke,
politička
sudbina Nikole
Poplašena, ali i "srpskih radikala"
(makar u ovom obliku)
zapečačena je. Kako je u odluci
što je objelodanjena S. oktobra
navedena, Ralf Dđonskon prvi
zamejnik Visokog predstavnika i
Robert Beri, šef Misije OSCE za
BiH (obojica, inače, visoki
. američki diplomate), zahtijevaju
jasne dokaze da je SRS prihvatila
nalog međunarodne zajednice.
Ukoliko se to ne desi, SRS RS
neće
moći
učestvovati
na
predstojećim
izborima za
općinske organe vlasti i lahko bi
se moglo desiti da bude
zabranjena. Time bi višegodišnji
sukob međunarodne zajednice sa
vodećim ljudima među srpskim
nacionalistima, bio okončan .
Geneza tog sukoba prilično je
duga i seže od prvihjesenjih dana
1998. godine kada je tadašnja
predsjednica RS Biljana Plavšić
pokrenula "antikorupcionu
kampanju" kojom je sa vlasti
uklonila njene neprijatelje
predvođene

Momčilom

Krajišnikom, jednim od i danas
najjačih ljudi Karadžićeve Srpske
demokratske stranke. Izbori u
septembru 1999. godine pokazali
su, međutim, da Srbi ne žele
Plavšićevu na čelnoj poziciji, te
da više vjeruju nacionalistima
većim nego li je Plavišićeva. Za
međenarodnu zajednicu tada više
nego neprijatno iznenađujućem
obratu kojim je Nikola Poplašen
doveden na čelno mjesto RS koje
sa sobom nosi i ogromne ovlasti od kontrole vijske, policije i
struktura državne bezbjednosti do

prava da raspusti parlament ako
- ne sjede skrštenih ruku kako bi
ga ne sluša - rodio se sukob koji
se sa njima suočili .
će tek ovih dana kulminirati
No, Poplašen nije jedini
defmitivnim klincom u kome
zvaničnik koji je došao pod udar
međunarodna
zajednica OHR-a.
ultimativno zahtijeva Iz ovih ili onih razloga na listi
Poplašenovu političku smrt, a osoba koje međunarodna
članovi SRS-a prijete (krvavom)
zajednica u BiH "ne voli" iz ovih
odmazdom protiv iste te
ili onih razloga do sada se našlo
međunarodne zajednice.
ukupno 18 ljudi. "Čast" da prvi
Međufaza tog klinca je S. mart
padne pokošen Vestendorpovim
ove godine kada je Poplašena sa
katil-fermanom imao je čuveni
dužnosti predsjednika RS
nacionalistički
gradonačelnik
smijenio bivši visoki predstavnik
Stoca Pero Raguz. Zbog stalnog
Karslos
Vestendorp.
protivljenja povratku Bošnjaka u
Vestendorpova odluka - za koju,
taj hercegovački gradić, Raguz je
navodno, čak ni njegovi
smijenjen 4. marta 1998. godine.
pretpostavljeni nisu znali dok nije Njemu je zabranjena svaka
objavljena - u početku je naišla na
politička aktivnost i malo ko zna
jednodušno odbijanje kod srpskih gdje se on danas nalazi i šta radi.
političkih predstavnika koji, da bi
Nakon čuvenih nereda u Drvaru
krajem ljeta Milorad Dodik,
polovinom aprila prošle godine,
predsjednik Vlade RS i smijenjen je zamjenik
nekrunisani upravitelj manjeg bh.
gradonačelnika tog mejsta - Hrvat
Entiteta, iz Banskih dvora u
- Drago Tokmačija. Dan kasnije,
Banjoj Luci gdje svoje kancelarije
smijenjeni su i šef policije u
imaju sve važnije ličnosti Drvaru Ivan Jurčević i njemu
tamošnjih Srba, deložirao
nadređeni kantonaIni ministar
Poplašena iz svog kabineta MUP-a u Livnu Bariša Letica. Svi
ukinuvši mu sve povlastice koje
trojica angažirani su danas u HDZ
ga kao bivšeg predsjednika RS
BiH.
slijeduju. Sada je Poplašen dobio No, u toj stranci nije mogao ostati
još jedan, mnogo oštriji udarac i predsjednik gornjevakufskog
veliko je pitanje kako će na njega
HDZ-a Zdravko Batinić. Uslijed
odgovoriti. Na osnovu njegova stalnih sukoba i opstrukcija u
dva "velika" putovanja u Beograd primjeni rezultata općinskih
i razgovora koje je iamo sa izbora iz septembra 1997. godine,
Miloševićem i svojim stranačkim
OHR je smijenio i Batinića i
šefom Vojislavom Šešeljem,
njegovog političkog pandana gotovo da se ništa ne može
Abdulaha Topčića, predsjednika
zaključiti. Za vjerovati je da
SDA Gornji Vakuf.
predstavnici međunarodnih
U centraIma obiju stranaka niko
organizacija, posebno u RS, vrlo
se nije ozbiljnije bunio zbog
pažljivo razmatraju svako
smjena općinskih stranačkih
bezbjednosno pitanje ijoš jednom
čelnika. Marko Benković je sa
detaljno proučavaju plan "Sigma"
dužnosti gradonačelnika Orašja
(što je tajni naziv za instrukcije
smijenjen jer je bio suodgovoran
koje svaki radnik međunarodne
za incident u kome su napadnuti
zajer1nice dobije u slučaju belaja
predstavnici opozicione Nove
u određenom regionu u BiH. On
hrvatske inicijative u Orašju. Od
podrazumijeva brojeve telefona,
28. avgusta 1998 . godine
alternativne mreže komunikacije,
Benković nije prvi čovjek Orašja.
te zborna mjesta za evakuaciju u .
Dragan Čavić, potpredsjednik
slučaju nereda i napada na
Srpske demokratske stranke
objekte ili osoblje međunarodne
jedini je čovjek kojeg aje OHR
zajednice). Poplašen nije objavio
pomilovala. Zbog nacionalističkih
da je iskopao ratnu sjekiru, ali se
izjava i prijetnji međunarodnim
na tu "formalnost" predstavnici
zvaničnicima ,
te podrške
međunarodne
zajednice sa
Slobodanu Miloševiću, Čaviću je
razlogom ne osvrću . Oni očekuju
oduzet poslanički mandat l
da bi im srpski radikali mogli
suspendiran je sa stranačke
napraviti velike probleme i - očito

dužnosti 8. oktobra prošle godine.
Negdje početkom augusta ove
godine, Čaviću su vraćene sve
privilegije. Navodno za promejnu
mišljenja OHR-a zaslužen Dodik
kojije sa Čavićem dobar prijatelj .
Visoki hrvatski zvaničnik iz
Livanjsog kantona -Mijo Tokić kažnjen je 20. oktobra tako što
mu je zabranjeno da se bavi bilo
kakvim poslom koji
podrazumijeva javnu poziciju.
Tokić, inače jedan od čelnih ljudi
HDZ Livanjskog kantona
(Kanton 10), nema pravo da bude
ni na kakvoj funkciji nigdje na
području BiH.
Zbog opiranja provođenju
rezultata lokalnih izbora u
Vlasenici, čelni čovjek te općine
Stanimir Reljić, smijenjen je IS.
decembra i njegova politička
sudbina nije poznata. Nakon
njegovog odlaska, vlast u
Vlas enici podijeljena je između
predstavnika SDS-a i Koalicije
CD BiH. Još je jednom Drago
Tokmačija došao pod udar OHRa i OSCE-a. Zbog svojeg
opsturkcionaškog ponašanja,
To!dnačiji je 26. januara 1999.
godine zabranjeno da se bavi
svakom javnom funkciojom na
području BiH. Pretpostavlja se da
je Tokmačija iz Livna odselio u
Hrvatsku. Ista sudbina je zadesila
i Barišu Leticu, nekadašnjeg
ministra policije Livanjskog
kantona. On je 2. februara
obaviješten da mu je zabranjeno
da obavlja bilo kakvu javnu
funkciju Poznati gradonačelnik
Bugojna Dževad Mlačo 12. je
februara 1999. godine
suspendiran sa ove dužnosti
nakon jednog od najoštrijih
sukoba sa međunarodnom
zajednicom koje je imao. Mlaćo
je, potom, izabran za predsjednika
kluba poslanika SDA u državnom
parlamentu, ali je nakon nekih
dva mjeseca OHR osporio i tu
odluku. N o, time Mlaćina
politička karijera nije okončana i
on je i danas jedan od najbitnijih
ljudi centralne Bosne.
Čuveni komandant odbrane
Cerske i Konjević polja - Ferid
Hodžić : inače bivši ministar
policije tuzlanskog kantona,
smijenjen je nakon optužbi da je
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opsturirao istragu u vezi sa
optužbama o korupciji velikih
razmjera u tuzlanskom području.
Hodžić - ogorčen odlukom OHRa od maja ove godine, najavio je
tužbu protiv visokog predstavnika
međunarodnom sudu za ljudska
prava.
Istoj instanci tužbu je najavio i
nekadašnji komandant 7. korpusa
i bivši načelnik Sanskog Mosta
Mehmed Alagić. Alagić je
privremeno suspendiran sa
dužnosti krajem jula ove goidne
od strane visokog predstavnika
nakon brojnih optužbi u nekim
meidijima da za korupciju i
kriminal u Sanskom Mostu dok se
ne okonča istraga. Nije pozanto
da Ii su Hodžić i Alagić odista
tužili OHR. No, ta je
međunarodna institucija u Bosni i
nakon promj ene visokog
predstavnika nastavila sa
aktivnostima pa je polovinom
septembra dužnosti razriješen i
gradonačelnik Drvara - Srbin Mile Marčeta. Marčeta nije
boravio u Drvaru, već je svoju
dužnost obavljao u Banjoj Luci.
Odsustvo iz Drvara onje pravdao
sigurnosnim razlozima (tokom
dvogodišnjeg mandata napadnut
je više puta jednom zamalo i
ubijen), pa je OHR odlučio
postaviti nekog drugog srpskog
zvaničnika na poziciju čelnog
čovjeka Drvara. Zbog sitnih
opsturkcija u rekonstrukciji
pravosudnog i policijskog sistema
u livanjskom kantonu, Volfgang
Petrić, novi visoki predstavnik Austrijanac slovenskog porijekla
koji goovri bosanski -Smijenio je
ministra pravde ulivanjskom
kantonu Stipu Babića i od novog
ministra policije Ante Barišića
zatražio potpisani papir u kome
će
Barišić
potvrditi svoju
opredijeljenost provođenju
zakonitosti i profesionalnosti u
policijskim snagama Livanjskog
kantona.
Petrić je ovim činom pokazao da
ima namjeru nastaviti istim putem
koji je trasirao njegov španski
prethodnik (Westendorp).
Vidjet ćemo kako će se sve to
okončati.
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ESC600T

ENGLESKO~BOSANSKI ELETRONSKI RIJEĆNIK
sa mogućnoŠĆu govora i poslovnim rokovnikom
od 128K
• Funkcija govora za Engleski jezik
• Rečnik sadrži 475000 riječi i izraza, uključujući:
icinskih termina, 33000 tekničkih riječi, 29000 termina za
biznes, 28000 pravnih termina' Elektronska knjiga za
Englesku gramatiku sa funkcijom traženja tema' TOEFL test·
Priključak za PC-vezu za brzo komuniciranje sa PC
• 128K Englesko/Bosanska baza podataka sa telefonskim
direktoriju mom i rasporedom susreta' Funkcija uvođenja novih
riječi' Momentalno reverzivno prevođenje
• Funkcija kontrole pravopisa Vector Ultima ™ • Brzo prepoznavanje riječi' Više od 200 popularnih idioma' Nepravilni
glagoli' 1 200 korisnih izraza' Igra "Pogodi riječ" • Valutno i
metričko prevođenje· Svijetsko vrijeme
• Sat· Budilnik' Digitron • Osvijetljene ekrana i tastature za
operacije kad nema dosta svijetlosti' Priključak za napoljni
izvor energije za operacije bez baterije

$249. 95

CD sa Language TeacherS 98
za Windows 95/98/NT
i program za komunikaciju
PC-Veza za Windows 95/98 /NT

U cijenu je uključena poštarina

Please visit our specialized store:

LINGVOBIT.COM
31-21 31 Str., Astoria, Queens

language Teachel'®

ESC160T

ENGLESKO~BOSANSKI

ELETRONSKI
RIJEĆNIK SA IZGOVOROM
I poslovnim rokovnikom
i telefonskim imenikom od 128K

CD sa Language Teacher«' 98 za Windows 9S/9a/NT
i program za komunikaciju PC-Veza za Windows 9S/9a/NT

language Teachel'®

ESC200D

ENGLESKO-BOSANSKI
BOSANSKO-ENGLESKI
Riječnik

i Dvojezični poslovni rokovnik

• Glavni riječnik sadrži više od 450.000 riječi uključujući opšte
riječi i idiome. medicinske. tehničke , pravne. poslovne termine kao i sleng i opšte izraze' 128K dvojezični poslovni
rokovnik uključuje Telefonski imenik, Raspored. Beleške i

• Preko 450.000 riječi, fraza
i profesionalnih izraza
• Čisto izražavanje bilo koje Engleske
riječi ili fraze
• Dopunjavanje riječnika sa novim riječima
• Provjera napisane riječi
• 128K Englesko-Bosanski organizator
• Velika brzina PC-Link za Windows 95
• Idiumi i iregulaini glagoli
• Nekoliko vrsta zabavnih igara
• Digitron i organaizer
• Personalni ekonomski program
• Sat sa vremenom iz cijelog svijeta ialarmom

$199. 95
U cijeoo je uključena poštarina

NAPRAVI SVOJ KOMPJUTER
DA GOVORI TVOJ JEZIK
LANGUAGE TEACHER® V. 2.4 - najveći
englesko-bosanskilbosansko-engleski riječnik,

ikada napravljen za kompjuter

USA:

1-800-71 0-7920
Lokal 124

Canada (718) 728-6110; Germany 028221-21454;
UK 171-5151492; Greece 301-9935707
Prfmamo čekove, Visa, MasterCard. AMEX I novčane uplatnice

Naša adresa je:

spisak Godišnjica· Funkcija zapisivanja novih riječi za
proŠirenje riječnika • Momentalno reverzivno prevođenje·
Sistem kontrole pravopisa Vector Ultima TI,! • Sistem brzog

Riječnike

prepoznavanja riječi· 200 najpopularnijih američkih idioma·

Engleski nepravilni glagoli' Više od 1000 opštih izraza' Igra
sa rečima

• PC-Veza za razmenu podataka sa PC-jem' Upravljač računa
• Kalendar' Valutno i metričko prevođenje
• CD sa Language Teacher® 98 za Windows 95/98/NT i program za komunikaciju PC-Veza za Windows 95/98/NT

za Narudžbine pozovite naš besplatan telefon

Ovaj CD ima sadrži

slijedeće

programe:

LANGUAGE lEACHER® V. 2.4 .

z.

ECTACO, Inc., P.O.Box 5764
Long Island City, NY 11105

možete nabaviti uRadioshack

~b~~,~ ~risun~~;~jr~6~ N~~~rv:: (i~r~~c'vcte'(!A long Island City, NY
Sunny ElectrOniCs, Inc .. at7 Bth Avenue (~50 st Ul) New York. NY
Moon Electronics. 30-69 Stelnwa Stlong Island City. NY
4" Steinway St, long Island I ~

Windows-9S/98 & Nl.

Program LANGUAGE nAcHEt® PC·LlNK za razmjenu podataka sa kompjuterom .

• Lokalno i svetsko vreme· Digitron
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Okrugli sto o sarajevskom Pravnom fakultetu

NACRT IZBORNOG ZAKONA
USTANOVLJAVA POLITIČKI
APARTHEJD
BiH treba sasvim drugačiji izborni zakon i reviziju Ustava * Zašto
nacrt nije dostavljen oficijelnim tijelima vlasti
- Nacrt izbornog zakona BiH što
su ga uradile i ponudile
međunarodne organizacije
neprihvatlj iv je sa aspekta
međunarodnih sporazuma o
ljudskim pravima koji su sastavni
dio ustavnog poretka BiH.
Neophodno je izraditi, u osnovi,
sasvim drugačiji nacrt zakona, uz
neophodnu i nužnu reviziju
pojedinih odredbi Ustava BiH generalna je ocjena sudionika
Okruglog stola "Nacrt izbornog
zakona" koji je održan na
sarajevskom Pravnom fakultetu.
Kako je istaknuo dr. Nurko
Pobrić "nacrt izbornog zakona
slijedi logiku Ustava BiH koji
ustanovljava politički aparthejd u
domenu izbornog prava, posebno
pri izboru državnih i entitetskih
organa, te diskriminaciju jer

podržava nejednakost u biračkim
pravima" . - I pored proklamacija
da hoćemo demokratsku i pravnu
državu, BiH nije takva u praksi.
Naravno, takva nije, samo zato
što imamo Ustav koji je mjesta u
državnim organima "rezervirao"
samo za pripadnike
konstitutivnih naroda. A sudeći
prema posljednjem popisu
stanovništva u BiH žive
pripadnici 33 etničke grupe. Sa
ovakvim nacrtom izbornog
zakona ne možemo imati ni
istinski demokratske izbore istaknuo je dr. Ćazim Sadiković.
Pored toga što je izrazio čuđenje
što "nacrt izbornog zakona nije
dostavljen oficijelnim tijelima
vlasti" dr. Kasim Trnka je
posebno naglasio da se "puštanj e
ovakvoga nacrta u javnu raspravu

prejudicira odluku Ustavnoga
suda BiH o konstitutivnosti
naroda". - Mislim da Nacrt ne bi
trebao ići u parlamentarnu
proceduru prije nego što se
izjasni Ustavni sud o
spomenutom pitanju,jer bude li
odgovor sudaca pozitivan u
odnosu na zahtjev podnosioca
predmeta, onda to podrazumijeva
bitno drugačiji izborni zakon od
postojećeg, kojije doduše, u
formi nacrta - naglasio je dr.
Trnka. Skup je održan u
organizacij i Instituta za ustavno i
međunarodno javno pravo
Pravnog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu i Pravnog centra Fonda
otvoreno društvo BiH. Prenosi
"Dnevni avaz",

Odbornici SDA U banjalučkoj skupštini
razgovarali sa Miguelom Arijasom

HITNO POČETI SA
PRIMJENOM
BANJALUČKE

DEKLARACIJE
Tražili smo hitno imenovanje nosilaca
pravosudnih i upravnih funkcija u
skladu sa Madridskom deklaracijom,
kaže Smail Đuzel
Prema odluci Skupštine grada Banje
Luke, Izvršni odbor trebao je na 22.
sjednici iznijeti Operativni plan
povratka u ovaj grad. Medutim,
umjesto programa na Skupštini je
podnesena informacija o tome kako
u Banjoj Luci postoji veliki problem
sa izbjeglicama iz Hrvatske i
Jugoslavije. - Zbog toga smo tražili
sastanak sa ambasadorom Miguelom
Arijasom kako bismo mu ukazali na
probleme u gradu i Skupštini, te
implementaciji Aneksa 7 Dejtonskog
sporazuma. Ambasadoru smo ukazali
na to da veci broj odbornika u
Skupštini grada ne zastupa interese
gradana Banje Luke. te da predsjednik
Skupštine ne dozvoljava odbornicima
SDA da iznesu stavove kluba - kaže
za "Dnevni avaz" Smail Đuzel ,
predsjednik SĐA Banje Luke.

Sastanku sa zamjenikom visokog
predstavnika i šefom kancelarije OHRa u Banjoj Luci ambasadorom
Miguelom Arijasom prisustvovali su
i Atko lluseinbašic, predsjednik Kluba
odbornika SDA u Skupštini, Kemal
Gunic. predsjednik Ureda Banje Luke.
te poslanica u NSRS Šuhreta Đuzel. Tražili smo hitno imenovanje nosilaca
pravosudnih i upravnih funkcija u
skladu sa Madridskom deklaracijom.
iseljenje onih koji su zauzeli tud u
imovinu. kao i onih koji su prodali
svoje i sada žive u tudim stanovima.
Ambasador nas je izvjestio da je vec
pocela promjena personalnog sastava
Ministarstva za izbjeglice zbog
ocigledne infiltracije ideologije
Udruženja "Ostanak" u njenom radukaže Đuzel. On je dodao da je jedan
od zakljucaka sastanka bio i potreba
hitnog provodenja Banjalucke
deklaracije. te ugovorenog projekta
povratka 2.000 porodica na relaciji

Sarajevo - Banja Luka - Mostar

Moji najdraži mogu se osloniti na mene,
jer se ja oslanjam na Western Union®!
~ . ~.
Kada vi pošaljete novac sa Western Union
vašim najdražimu Bosnu vi možete biti bez
brige. Ova rukovodeća kompanija, koja
posluje više od 125 godina
.
i ima preko 70, 000 lokacija u preko 172 zemlje,
nudi mogućnost slanja novca u par minuta.
.
Pored toga, Western Union cijene su jako povoljne.
Nije ni čudo da sve više i više Bošnjaka
koriste Western Union servis.

Za sve informacije nazovite:

1-800-325-6000
WWW.westernunion.com

liiMđ :W"1~ej' tim
The fastest way to send money worldwide
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Rasprava o Direkciji robnih uslijedile neposredno
u
rezervi prouzrokovala novi "Tuzlanskom
kaže
Mnogo
otvorenij i bio je bivši
potres u TK
direktor KDDR-a Hasan
početak suđenja

slučaju"

Kovač.

HODŽiĆ PREBACUJE
ODGOVORNOST NA
VIKALOVU VLADU
Tuzlanskom kantonu.
Ministar bez portfelja
Ekrem Avdić odgovornim
za trenutnu situaciju u
KDDR-u, u čijim
skladištima nema nijednog
strateškog proizvoda, a ima
recimo kiselih krastavaca i
začina "Do-do", smatra
bivšeg ministra Halida
Kovača i bivšeg direktora
KDRR-a Hasana Hadžića.

Kovač

demantira
Avdića

*

Hadžić

optužuje Delića
* Zašto se o
rezervama
raspravljalo
Montirani proces
javno * Postoji - U periodu na koji se
odnosi izvještaj o radu
li sukob među Kantonaine direkcije
ministrima u robnih rezervi ja sam bio
ministar trgovine i turizma,
Vladi
a ne ministar finansija, te
nisam imao nikakav
tuzlanskog
poseban odnos sa KDDRom, osim kao i ostali
kantona
Izvještaj Kantonaine
direkcije robnih rezervi,
optužbe koje su uslijedile
i reakcije na njih, izazvale
su novi potres u

članovi

Vlade. Izjava
Ekrema Avdića o mojoj
krivičnoj odgovornosti za
trenutno stanje u KDDR-u
predstavlja čistu nebulozu.

No, jasno je da je Avdič
samo istureni igrač
određenog kruga ljudi koji
od početka vode montirani
proces, poznat kao
"Tuzlanski slučaj"-izjavio
je jučer za "Dnevni avaz"
Halid Kovač, bivši ministar
u Vladi TK-a. Prema
njegovim riječima, Avdić
je podatke o tome ko je
nabavljao pojedine robe
koje nisu u kriterij ima
Vlade, mogao dobiti od
nekih aktulenih ministara. Ćak ni za vrijeme dok sam
bio ministar finansija
nisam odlučivao o nabavci
robe, niti njenoj strukturi i
količini, niti sam vršio
nabavke i sklapao bilo
kakve ugovore. Indikativno
je da je rasprava o robnim
rezervama bila javna, što je
u suprotnosti sa zakonom,
te da su neosnovane
optužbe protiv mene

Hadžić. - Sve nabavke u
KDDR u vrijeme mog
mandata vršene su po
planu kojeg je utvrdila
Vlada. Što se tiče
pojedinačnih nabavki, sve
je radeno u saglasnosti sa
pojedinim resornim
ministrima, prije svega
ministrom finansija
Muhibijom Delićem. Tako
su nabavljeni proizvodi
"Kule" Gradačac,
"Vegafruita" itd. Ministar
Delić je insistirao da se
pomogne "Kuli" otkupom
njenih proizvoda. Iako je
bio raspisan javni oglas
išlo se konkretno na pomoć
ovoj fabrici. Isti je slučaj i
sa nabavkom kiselog
programa, odnosno kiselih
krastavaca iz "Vegafruita".
Što se tiče "Do-do" začina,
on je nabavljen prije dvije
godine po dogovoru sa
premijerima Vlade TK-a
Hazimom Vikalom i
premjerom Federacije BiH
Edhemom Bicakčićem. Na
taj način trebalo se pomoći
Fabrici soli Tuzla, putem
kompenzacija za struju i
tehnološku paru-kaže
Hadžić.

Kada su u pitanju nišani,
Hadžić kaže da su za njih
pružene samo usluge
skladištenja. Prva reakcija
sadašnjeg ministra
finansija Muhbije Delića,
koji je direktno prozvan od
Hadžica, bila je
iznenadenje. Nevjerovatno je da Hadžic
iznosi takve tvrdnje, jer ja
nisam ovlašten za
donošenje bilo kakvih
odluka. Zaista sam
neprijatno iznenaden i
mislim daje ovo traženje
nove žrtve u svemu - kazao
je Delic za "Avaz". Tokom
rasprave na sjednici Vlade
tinjao je sukob izmedu
ministara koj i su bili u
ranijem sastavu i novih
ministara u Vladi. U
pojedinim momentima,
tokom kratkih pauza, ovaj
sukob je na hodnicima
pretvaran u prave verbalne
duele, u kojima su
prednjacili ministar MUP-a
Bahrija Dautovic i ministar
za izbjeglice Adib Đozic.
Uprkos nesporazumima,
svi clanovi vlade
jedinstveni su u zahtjevu
da iz KDDR-a dobiju
izvještaj iz kojeg ce se
vidjeti ko je zaista
odgovoran za nabavku
roba koje ni po jednom
kriteriju ne bi trebale biti u
robnim rezervama.

BILJANA
PLAVŠIĆ-

S

Srbija ne
v
moze
dalje
BEOGRAD (BHPI
MINA) - Predsjednica

Srpskog
narodnog
saveza
i
bivša
predsjednica Republike
Srpske Biljana Plavšić
izjavilaje u intervjuu za
beogradski list Danas da
Srbija ne može dalje s
osobom kao što je
Slobodan Milošević,
koji je "život izjednačio
s
vlašću".
Ona je kazala da bi
jugoslavenski
predsjednik "razorio RS
samo za mjesec dana
produžetka
svoje
vladavine".
Na pitanje ima li osnove
za podizanje haške
optužnice
protiv
Miloševića za ono što se
događalo u BiH, ona je
odgovorila da ako je
neko nanio štetu narodu
BiH ili RS, tada mu
treba suditi ondje gdje se
nalazi, a ne u Hagu.

Verbalni dueli

ColI Bosnia ",or onlu

32e

per uaiu,ute!!!

* 24 hours a day, 7 days a week
* No fees, minimums or any other surcharges
* No need to change your distance company

Call 1-888-950-9501 to sing up!
International Telephone, Inc.
P.O.Box 927900
San Diego, GA 92192
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KLJUIĆ U HAAGU: POLITIKA HDZ-A U BiH
POGUBNA ZA HRVATSKI NAROD
Den Haag, 21. oktobra (BHPIHlNA)
Bivši predsjednik HDZ-a BiH i član
Predsjedništva BiH Stjepan Kljuić
ocijenio je u utorak u Haagu da je
politika HDZ-a u BiH bila pogubna i
dovela do prepolovljavanja hrvatskog
naroda u toj zemlji.
Od tri moguća puta djelovanja dio
vodstva HDZ-a u BiH ustrajao je na
politici pripajanja većinski hrvatskih
dijelova u BiH Hrvatskoj, rekao je
Kljuić u svjedočenju na sudjenju
bivšem predsjedniku HDZ-a BiH i
potpredsjedniku HZ i HR HercegBosne Dariju Kordiću i bivšem
zapovjedniku viteške brigade Mariju
Čerkezu za zločine počinjene na
području Herceg- Bosne.
"To je donijelo nesreću i njima i nama
i prije svega hrvatskom narodu u BiH
koji je prepolovljen", rekao je Kljuić.
On je, u unakrsnom ispitivanju
Kordićeve odbrane, potvrdio da je
učestvovao na sastanku HDZ-a BiH i
Hrvatske 13.juna 1991. u Zagrebu,
na kojem su utvrdjeni pravci
djelovanja u BiH koji su uključivali
tri opcije.
Prva opcija, rekao je Kljuić, bila je
borba za suverenu BiH, druga da se u
slučaju da Srbi uzmu svoj dio ide s
Muslimanima u konfederaciju s
Hrvatskom, a treća, ako Muslimani
odbiju, u
pripajanje većinskih hrvatskih
dijelova u BiH Hrvatskoj.
Ključna razlika izmedju njega i druge
struje u BDZ-u bila je, objasnio je, u
tome da se on nije zalagao za to da
treća opcija izbije na prvo mjesto.
"Mnogi su počeli raditi samo za ovu
treću stvar, a protiv suverene BiH",
rekao je Kljuić, pojašnjavajući kasnije
da su treću opciju zastupali najviši
ljudi iz dijela HDZ-a.
Stvorenu atmosferu oslikao je opisom
sastanka HDZ-a u junu 1991. kada su
"svi govorili kao daje sve završeno",
iako po njemu dogadjaji nisu
opravdavali otpisivanje BiH i kada
mu je "kao na nekom placu" vikano'
da naprimjer doda hrvatskom
teritoriju Jablanicu i Konjic.
Kljuic je potvrdio i autentičnost
transkripta sastanka koji su prvi ljudi
HDZ-a BiH imali u Zagrebu u 1991. s
hrvatskim predsjednikom Franjom
Tudjmanom na kojem je, kako je

pročitao tužitelj Geofrey Nice, Mate
Boban kazao da se, u slučaju
raspada BiH, većinski hrvatska
područja u BiH trebaju priključiti
Hrvatskoj, kao i da bi etničkim
čišćenjem graničnih područja

Herceg-Bosne, koja je tada imala 55
posto hrvatskog stanovništva, taj
postotak bio povećan na 65 posto.
Politički program HDZ-a to nije
sadržavao, ali je to na terenu
praktički ostvareno, rekao je Kljuić.
Na pitanje tužitelja kako je bilo
moguće da mimo čelništva HDZ-a
BiH sastanke u toj državi primjerice
sazove Drago Krpina, Kljuić je
kazao daje problem HDZ-a u
zapadnoj Hercegovini bio da je
tretirao Zagreb, a ne Sarajevo kao
svoju centralu.
On je na niz pitanja Kordićevog
odvjetnika Mitka Naumovskog
negirao da Predsjedništvo i Vlada
BiH nisu učinili ništa na
pravovremenom organiziranju
odbrane te zemlje od srpske
agresije, te da se hrvatski narod
stoga morao samoorganizirati.
Sprječavanaje mobilizacija u Bosni,
mobiliziran sastav pričuvne policije,
nabrajao je Kljuić, napominjući da
je kao "reprezent urbanog i
gradjanin" prepustio nabavku oružja
Bobanu za Hercegovinu i Kostaniću
za Posavinu.
On je kazao i da zbog lične
netrpeljivosti izmedju hrvatskog i
bosanskog predsjednika nije uspio
uvjeriti Franju Tudjmana i Aliju
Izetbegovića daje zajednička
odbrana jedini izlaz.
Odbacio je i tezu obrane daje
hrvatska javnost u BiH imala
razloga sumnjati u iskrenost
muslimanske strane u svjetlu
njihovih pregovora sa srpskom
stranom o budućnosti BiH.
Kljuić, koji je pod sub poenom
pozvan kao svjedok tužitelja, počeo
je svjedočiti krajem jula, ali je
unakrsno ispitivanje bilo odgodjeno
dosad kako bi se dalo vremena
odbrani da prouči stotine stranica
zapisa o djelovanju HDZ-a BiH i
kontaktima sa Zagrebom uvedenih
kao dokaz u sudjenju Kordiću i

Čerkezu.

SabaH

M.Đukanović:
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JUGOSLAVIJA
NE POSTOJI
Zagreb, 20. oktobra (BBP/AFP) Jugoslavija "praktično više ne
postoji" jer se savezne institucije
nalaze pod diktaturom predsjednika
Slobodana Miloševića, izjavio je
predsjednik Đukanović u razgovoru
koji je danas objavila hrvatska
štampa.
"Savezna Jugoslavija praktično više
ne postoji jer nema autentičnih
predstavnika Crne Gore u njenim
organima i Crna Gora ne učestvuje u
donošenju odluka na saveznom
nivou. Zbog toga ne priznajemo
njene odluke", izjavio je Đukanović
za provladin dnevni list Večernji list.
Đukanović je dodao da "režim
Slobodana Miloševića flagrantno krši
Ustav, sve savezne institucije su pod
njegovom direktnom diktaturom, a
ravnopravnost Crne Gore se ne

gtgn. 20, OktObra (BHP/AFP) - Elisabeth Dole, kandidatkinja
za predsjedničke izbore 2000., odlučila je da se povuče iz
\1ftkCiza Bijelu kuĆU; saopćio je danas televizijski kanal CNN.
Supruga bivšeg senatora Boba Dolea i bivšeg kandidata za Bijelu kuću,
sukobljava se s ozbiljnim finansijskim problemima svoje kampanje, u
odnosu na svog glavnog konkurenta Georga W. Busha.
U jednoj nedavnoj anketi javnog mnijenja ona je dobila samo Il posto
glasova u utrci sa Georgom W. Bushom koji je dobio 60 posto.
Ured Elisabethe Dole odbio je jutros potvrditi njeno povlačenje,
saopćav!ijući da bi bivša predsjednica američkog Crvenog križa trebala
danas održati konferenciju za štampu,

.

OSIJEK: GRUPA
ZATVORENIKA ODBIJA
HRANU
Zagreb/Osijek, 20. oktobra
(BHP/HINA) - Ministarstvo
pravosuđa RH danas je

pravosuđa

Osijeku u ponedjeljak, l B.
oktobra. Kao razlog odbijanja
New York, 20. oktobra (BHP) _ Jedna hrane zatvorenici navode
grupa Ku-Klux-Klana tužila je grad sporost vođenja sudskog
New York, tvrdeći da joj je policija postupka, a nemaju primjedbi na
nepravilno osporila pravo da održi uvjete izvršavanja kazne, ističe
skup i da prema Prvom amandmanu se u današnjem saopćenju što ga
imaJ' u pravo da nose kapulJ'ače na"Je pOtPI~O pomocm
"k mm
..IS t ra

Vjekoslav Jazbec.
S tim zatvorenicima
solidariziralo se osam
zatvorenika-Srba osumnjičenih
za druga kaznena djela, od kojih
je jedan danas počeo uzimati
hranu.
Ministarstvo pravosuđa ističe
kako nije riječ o štrajku glađu,
jer zatvorenici uzimaju hranu
primljenu putem paketa ili
kupljenu u zatvorskoj kantini.
O odbijanju uzimanja zatvorske
hrane izviješćeni su predsjednici
županijskih sudova u Osijeku i
Vukovaru.

skupovima, javljaju agencije.
Prošle sedmice je policija osporila
pravo ogranku Klana Crkva američkih
vitezova na okupljanje u Manhattanu
u subotu jer je grupa planirala nositi
svoje tradicionalne kapuljače i odore.
Dozvola je osporena na osnovu
državnog statuta kojim se grupama
zabranjuje okupljanje na javnim
mjestima kad njihovi članovi nose
maske ili kriju svoja lica, osim na
ovlaštenim maskaradama ili drugim
z a b a vam a
Tužbuje jučer u ime Klana federalnom
sudu podnio Savez za građanske
slobode iz New Yorka (NYCL).
"Bez obzira na poruku, Prvi amandman
kaže da ljudi imaju pravo izraziti svoje
mišljenje. Oni imaju pravo na
anonimnu političku aktivnost", rekao
je izvršni direktor NYCLU-a Norman
Siegel.

vrijedni 225 KM.
Privatni paket obogaćen je
servisom prijema i slanja kratkih
poruka, što je sniženje 16,6
posto, a dobijaju se besplatno
servisi vrijedni 150 KM.
Cijana priključenja na poslovni
paket smanjena je sa 847 na 704
KM.
Pretplata na usluge BIHneta
smanjena je s 15 na II KM, a
cijena korištenja u dnevnoj tarifi
s 2 KM na 1,8 KM po satu.
Nove cijene primjenjuju se od
srijede.

r

iiiiiiiiiiiiiil potvrdilo
daje 12 zatvorenikaSrba, osumnjičenih za kazneno

iPioištiuijei"i'

I

I

djelo ratnog zločina (članak
120. OKZRH), prestalo uzimati
hranu u Okruzn-om zatvoru u

1:============:.1

NIZE CIJENE MOBILNE
TELEFONIJE

Sarajevo, 20. oktobra (BHP) Javno preduzeće PTTBiH
snizilo je cijene usluga mobilne
telefonije. Cijena mjesečne
pretplate za mobilne telefonske
usluge snižena je 10 posto, kao i
cijena domaćeg saobraćaja u
dnevnoj tarifi.
Porodični paket obogaćen je s
dva nova servisa - prezentacija
pozivajućeg broja i prijem
kratkih pisanih poruka, što je
sniženje od 60 posto jer se
besplatno dobijaju servisi

RADIO
GLAS BOSNE I HECEGOVINE
<'

S "..k.e S . . b«»'te

FM.9I.5 M.z
od 11:30 - 12 Sati
~

P.o Box 8091
Paramis , NJ 07653-8091
Phone/Fax: 20 l 670-0759
Email: VoiceIBH@yahoo.com
Tax ID: 22-3332195
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Iz dnevnika Muhameda Kopića:

Drugi susret sa Amerikom

PLAYBOY U FEREDŽI
Bosanki i Bosanaca u USA ima
oko 60.000 a još pristižu. Oni koji
su ovdje našli utočište, šalju
garantna pisma onima tamo u
beznađu. Prije nego što je pisac
teksta koji čitate, sletio na
aerodrom Džon Ficdžerald Kenedi
u Njujorku, vjeroavo je da o USA
ima "sva znanja svijeta!" Politički
život Amerike pratio je od
pokojnog
predsjednika
Ajzenhauera a literaturu od
Teodora
Drajzera,
preko
Hemingveja
do
Milera.
"Iskrcavao" se sa američkom
Armijom u Koreji iVjetnamu.
"Išao" na' i oko Mjeseca sa
njihovim
astronautima.
"Progutao" je više holivudskih
filmova nego bilo koji prosječni
Amerikanac. No, čim sam mini busom krenuo prema aerodromu
La Gvardia, "bacio sam sve niz
rijeku"! Oko širokih avenija
promicale su hiljade i hiljade malih
kućica i kućeraka, ko zna kako i
od čega sklepanih.
- Ma Šefkete, to su oni izgradili
kulise. Sigurno će snimati neki
veliki kaubojski film, - govorim
mome suletaču od Frankfurta u
Evropi do ovog kontinenta.
Njegovoj supruzi Mini, vidim, oči
da iskoče od čuđenja. Gleda vozila
koja nas pretiču ili jure u
suprotnom pravcu. Među tim
vozilima ima, čini mi se, i onih
koja su starija od nas troje zajedno!
Stenju im motori a auspusi
ispuštaju više dimnih signala nego
svi Indijanci zajedno što su ih
ispustili sa ognjišta oko kojih su
nekada živjeli.
Na aerodromu La Gvardia, avioni
elisni i ništa mlađi od onih vozila
koja su nas starošću iznenadila. U
aparatu za Sirakuzu, 32 sjedišta i
samo osmoro putnika. Svi vide
pilota u prednjem dijelu kako
manevriše dok uzlijećemo.
- Ćuti Šefkete, ako se pokvari,
može sletjeti na svaku livadu. To
govorim saputniku dok dole ispod
gledamo ogromne ravnice i na
njima usamljene "kaubojske" kuće
na farmama i rančevima. Sahat leta
i drnducanje po majčici zemljici
kada slijećemo u Sirakuzu. I dok
nas Meho vozi prema Utici,
promiču "kaubojske kuće" slična
jedna drugoj.
- Jeli sve ovako sagrađeno? - Pitam
Mehu Kladušanina koji nas je
sačekao na aerodromu.
- Ima i boljeg i goreg. Vidićete.
U centru Utica Refugee Centar Još
1982 osnovali su ga neki

humanisti kako bi pomogli u
i zbrinjavanju
nesrećnika koji su spas tražili u
Americi. Tada su Bosanke i
Bosanci živjeli u srećnoj zemlji za
koju je malo ko u Americi i čuo.
Danas, među onoma koji ovamo
pristižu, poslije građana bivšeg
Sovjetskog Saveza, Bosanke i
Bosanci zauzimaju drugo mjesto.
Poslije njih - Azijati, Kina,
Vjetnam, Kambodža ...
U Refugee Centru, pored
Amerikanaca, profesionalno danas
rade naši ljudi koji govore
enkgleski. Takođe postoje i timovi
Kineza, Rusa, Vjetnamaca. Pri
centru je pet odjeljenja besplatnih
kurseova engleskog. Nastavnici su
Amerikanci koji ne znaju jezike
svojih učenika.
Utica ima oko 60.000 stanovnika
i tek je svaka peta "kaubojska"
kuća nastanjena.
- Pored početnog socijalnog
zbrinjavanja naših ljudi, znači
stana, hrane, zdravstvene zaštite,
Centar je obavezan svakome naći
slobodno radno mjesto, - govori
Nezir Dervenanin.
Vjerujem da nema čitaoca ovih
novina koji nije ako ne vidio, bar
čuo za Playboy! To je onaj gigant
u razodijevanju, uglavnom
djevojaka. No, Playboy je ovdje,
zajedno sa drugim njemu sličnim
magazinima prisiljen da nosi - zar
ili ogrne feredžu! Naime, tamo
gdje su u prodaji, svaki broj po na
osob, mora bit upakovan u
neprovidni papir. Kupac vidi samo
naslove i imena.
prihvaćanju

Srećni

staro sj edioci
Šetajući širokim avenijama Utice,
pisac doživljava iznenađenje jedno
za drugim. Domaći ljudi, rijetki
pješaci, prvi se javljaju kratkim
"Haloo!" ili još kraćim "Haaj!"
Automobili koje svi imaju, i naši,
što su ovdje počeli dolaziti prije
tri godine, i naravno, domaćini. U
voznom ukupnom parku Amerike,
nema šta nema; od krntija što su
preživjele Drugi svjetski rat do
najnovijih tipova Forda ili ko zna
kojeg proizvođača u svijetu.
- Ovdje nađeš nekog ko već ima
dozvolu da te nauči voziti auto i
ideš na polaganje. Mnogi naši nisu
znali ni riječi engl skog a dobili su
vozačke dozvole. Eno, čujete li
kako krešti naša muzika iz skoro
svkaog destog automobila. Naša

seoska mladost domogla se
volana pa tjera i kada treba i
kada ne treba. Mnogi bi više
platili da su u svom automobilu
provozaju svojim gradom ili
selom., nego što će platiti
vozilo kada ga i ako ga otplate
jer sve je to na kredu moj
novinaru ...
Ovu priču govori nam Bećo
Cazinjanin dok obilazim Uticu.
- Ovi Amerikanci su ljubazni i
predusret\jivi. Prvi se javljaju
da pozdrave ...
- To su starosjedioci i mahom
stariji svijet. Njima je drago što
im grad neće umrijeti. Njihova
mladost odlazi tamo gdje su
veće
plate i šanse za
napredovanje i usavršavanje.
Pa vidjećete vi da je ovdje
hiljade i hiljade kuća praznih.
Ima ih o kojima više niko i ne
brine pa se same ruše ...
- Sve su ovakve od drveta?
- Ko zna od čega su sklepane?
Sve su međutim omotane od
krova do temelja ter-papirom.
Pogledajte krovove! Čovjek bi
rekao azbestne pločice ili crijep
kao po Dalmaciji. A ono sve
ter-papir samo u tvornicama
raznim bojama ofarban i
različitim mozaicima išaran. I
one kuće što liče na zidanice
ciglom, samo kucnite rukom pa
ćete osjetiti da je to samo dekor.
U velikim samoposlugama su
i apoteke, banke, prodaja
novina ali oči vam mogu
iskočiti a nigdje nećete vidjeti
bocu ljutog alkoholnog pića.
Čak ni vina.
- Eee, kaže Bećo - U Državi
Njujork, kojoj i mi pripadamo,
u samoposlugama možete neći
samo pivo. Alkoholna pića
prodaju
se
samo
u
specijalizovanim
prodavnicama.
Takve
prodavnice ovdje svega su tri,
koliko ja znam...

Useljavanje

BOSANCI
I DALJE
NADIRU!
I ovih hladnih oktobarskih
dana Meho Kladušanin nonstop dežura na aerodromu

Sirakuze. U Refugee Centar zadužen
je za prihvaćanje i prvi smještaj
nesrećnika koji iz BiH ali i sa Kosova

stižu u Uticu..
IU!!~!!!!!~~!!!!!!!!!!!J
- Odakle stižu? Iz Njemačke ili iz Današnji izdavač u svijetu toliko
Bosne? Jesu li Albanci ili Bosanci? - poznatog dnevnog lista, New York
raspituju se radoznali.
Times-a, gospodin Arthur Sulzberger
- Uglavnom iz BiH a nešto manje iz Jr. ima još fore dvije godine do
obilježavanja ISO-to godišnjice
Njemačke. - odgovara Meho i
izlaženja svojih novina! The New
odmahujući rukama žuri prema
York Times osnovan je naime 1851.
kamionetu.
Po svome tiražu, dnevnik koga mnogi
- Svi misle da je meni lahko. A znate
u svijetu citiraju, i na čije pisanje se
li kako se osjećam kada na aerodromu
pozivaju. New York Times, i nije
u Sirakuzi uspostavim kontakt sa posebna zanimljivost. Uvijek naime
našim ljudima. U sviju njih oči da treba polaziti od toga koliko je veliko
iskoče od radoznalosti. Letjeli su po
tržište na kojem se nešto prodaje. A
osam ili 10 sahata. Prošli procedure svjetski ugledni dnevnik nema recimo
na aerodromima u Frankfurtu, tiraž od 26 miliona primjeraka. Kada
Njujorku i stigli ovdje. Naravno kao i bi imao taj tiraž, tek bi mogao njegov
ja kada sam stigao, puni su zebnje, i izdavač da uzvikne, i to tiho: - Moje
. novine čita deset od sto Amerikanaca!
straha. Pogotovo oni koji imaju i djecu
Gospodin Šukrija Džidžović bio je
uza se. Hej, novinar, ima i onih koji
vrlo hrabar, ili je imao dolara koji su
nisu makli od svojih kuće u nekom ga svrbi li, kada je počeo izdavati
selu ili gradu a nesreća ih nagna da SabaH. Naši ljudi inače nisu skloni
krenu preko bijela svijeta ... Boga mi čitanju. I još, u odnosu na USA,
moga, srećni su oni koji su imali malobrojni su i ko zna gdje žive? Do
raspored da dođu u Uticu. Ovdje je njih "stići" sa novinama, teže je nego
jedinstveni Centar za utoč ište novine pripremiti i štampati. Po nekim
izbjeglica u USA. Nema nikoga ko je procjenam iz BiH je u USA stiglo
nekih 50 do 60 hiljada žena,
ostao na ulici ili bio gladan ...
muškaraca i djece. Eh, ako novina koju
Tako govori Meho a Mohawk Valley
čitate ima tiražčić od samo 500
Resurce Centar for Refugees 1982. primjeraka (tako je bilo prije dvije
godine
osnovala je
grupa godine), procentualno u odnosu na
Amerikanaca u Utici kako bi pomogli broj "stanovnika", taj tiraž bi bio ravan
nesrećnicima koji su tada pristizali iz
onom od 26 miliona primjeraka The
Vjetnama. Taj Centar danas prihvaća New York Times-a!
Američki, bez sumnje, veliki dnevnik,
takođe nesrećenike iz BiH. Čečenije,
Ukrajine, Bjelorusije, Rusije, iz Azije u svjetskim razmjerama, ima i tu
veliku prednost što dvije trećine svijeta
i Afrike. Iz svih onih zemalja u kojima
govore engleski jezik. No. svoj ugled
su stradali nevini i u kojima je divljao
i uticaj New York Times sticao je od
teror nad civilima. Centar ne učestvuje 1851. godine a izdavači su od 1935.
u odlučivanju o useljavanju u USA i godine srodnici Sulzberger. Te Arthur
u Utici je samo da prihvati i pomogne Hays Sulzberger te Arthur Ochs
onima koji ovdje stižu. Pored šest Sulzberger i sada isto to ime samo uz
odjeljenja za učenje engleskogjezika, dodatak JR, što znači bukvalno junior
Centar zapošljava i službenike iz BiH ili sin izdavača od 1963.-1992. godine.
koji imaju znanje jezika. Rade, Pisac ovih redova ne zna da li
naravno i službenici iz drugih bivših Džidžović ima nekoga koji će uz svoje
ime i prezime pisati ono JR. Ali zna
njihovih država iz kojih stižu
koje muke i koje napore treba učiniti
izbjeglice.
da neko ugleda naziv novina SabaH
- Briga svih tih službenika je kako što pa tek onda toga "naškakiljati" i da
više i što bolje pomoći da ljudi ostvare SabaH kupi. No, očigledno je da
prava koja imaju po ovdašnjim izdavač uspijeva i ujednom i u drugom
zakonima. Uče jezik a službenici iz poslu. Inače, već bi zatvorio dućan.
njihovih zemalja obavljaju servis koji Kao novinar sa dugogodišnjim
imje potreban da dobiju ili nađu stan, iskustvom o kvalitetu ovog lista
radno mjesto, socijalnu i zdravstvenu objektivno bih mogao suditi tek onda
kada bih imao priliku pogledati prve
pomoć dok su bez posla - rekao nam
brojeve The New York Timesa. No,
je Jašar, jedan od službenika.
sama činjenica da SabaH opstoji evo
Zbog svega toga oni koji ovdje skoro dvije godine govori da on nalazi
pristignu, samo se priključe najvećoj čitaoce a to je najteže.
porodici u USA. Ovdje je naime, već Poželimo stoga da SabaH za narednih
pet hiljada onih iz Bosne, dva puta 148 godina, po svome ugledu i tiražu,
više onih iz bivšeg Sovjetskog Saveza, postane nešto kao evo: THE NEW
sa Azijskog i nešto malo sa Afričkog YORK SABAH!
kontinenta.
Muhamed Kopić
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Srbijansko pravosuđe
protiv ostatka svjjeta

"Dnevni avaz" na licu mjesta

BLAGAJNICA U ORMARU,
MUŠTERIJA NA PODU
Samo u dva dana u Visokom opljačkane dvije poslovnice "Lutrije BiH"*
Razbojnici koristili i pištolje, a oni koji su se zatekli u radnji morali leći
na pod * Policija na tragu pljačkašima
Poslovnica u ulici Čabaravdić:
Odneseno oko 600 KM
Za Sediku Mušinbegović, radnicu
"Lutrije BiH" u Čabaravdinoj ulici u
Visokom ponedjeljak je bio sasvim
običan radni dan . Nije ni sanjala da
će pred kraj radnog vremena biti
žrtva razbojništva dvojice pljačkaša.
Nakon što je oko 18 sati očistila
radnju Sedika je otišla u kupatilo da
opere ruke. Tada je čula da se vrata
otvaraju, pa je provirila da vidi ko je.
U radnji su bila dvojica
dvadesetogodišnjaka koji su, inače,
stalno dolazila na igru poker aparata. Radnica je pomislila da su
došli na još jednu partiju. Međutim,
mladići su naprasno krenuli prema
njoj gurajući je nazad.

Pucano iz pištolja
Razbojnici su Sediku, koja je
pokušala pozvati nekoga u pomoć,
ugurali u zasebnu prostoriju u kojoj
se nalazi kupatilo. Jedan od njih je
ispod jakne izvadio pištolj i
uplašenoj radnici rekao "ovo je
pljačka", zaprijetivši joj da šuti.
Mladić sa pištoljem Sediku je ugurao
u ormar, pokušavajući ga zaključati
ali nije uspio. Potom se vratio kod
prijatelja kojije za to vrijeme iz
otključane kase uzeo oko 600 KM.
U tom trenutku jedna mušterija je
ušla u radnju. Razbojnici su
zbunjenom i uplašenom čovjeku

zaprijetili pištoljem, naredivši mu da
legne na pod.
- Čula sam da je neko ušao
Bojala sam se da će ga ubiti, ali
nisam smjela izaći iz ormara.
Povikala sam "djeco, šta to radite",
ali je tada mladić sa pištoljem
prišao ormaru, otvorio vrata i rekao
mi ako progovorim još i jednu da
će me ubiti- priča Sedika, još
uvijek vidno uplašena. Kada se
vratio, kao znak upozorenja ispalio
je jedan metak u zid. Ovo je
vjerovatno kod njegovog kolege
izazvalo paniku, pa je počeo vikati
i nagovarati prijatelja da bježe.
Nakon toga su uspaničeni pobjegli
iz radnje. - Kada se sve umirilo
izašla sam i vidjela čovjeka kako
leži na podu sa podignutim rukama
na glavi. Mislila sam da su ga
ubili. Međutim, čovjekje ustao i
rekao da su lopovi pobjegli prema
centru Visokog. Odmah sam
pozvala policiju- kaže Sedika.
Prema njenim riječima, razbojnici
su odnijeli ključeve koje su
pronašli na pultu. Vjerovatno su
mislili daje među njima i ključ od
druge kase u kojoj je bilo mnogo
više novca, a kojaje bila
zaključana. Ključ od ove kase
inače nosi drugi radnik koji taj dan
nije radio. Ova poslovnica "Lutrije
13iH" inače dobro radi i uvijek je
puna mušterija. Mladići, za koje
Sedika tvrdi da su iz Visokog, su
vjerovatno mislili da će tog dana
pronaći više novaca.

Naoružani ~razbojnik

Ukraden sav pazar
Zanimljivo je daje prekjučer u
Visokom opljačkana još jedna radnja
"Lutrije BiH". Prekjučer oko deset sati
meta razbojnika bilaje lutrijino
uplatno mjesto u visočkom naselju
Luke. Dokje Enes Hadžiahmic
prebrojavao mjesečni pazar i pakovao
ga u koverte kako bi ga odnio u Zavod
za platni promet u radnju je ušao
čovjek star oko 40 godina. - I ranije je
dolazio. Svaki put je razgovarao sa
mnom i pričao mi kako namjerava
jednu ovakvu radnju otvoriti u
Vogošći. Mislio sam da je i sada došao
zbog zabave na poker aparatima. Kada
sam mu htio dati žetone, otkopčao je
jaknu i izvadio pištolj - priča
Hadžiahmić. Razbojnikje mladiću
naredio da se okrene i stavi ruke na
aparat, a zatimje sa pulta pokupio
3.890 KM pazara. Ne govoreći ništa,
razbojnik je samo istrčao i pobjegao u
nepoznatom pravcu. Hadžiahmić, još
uvijek potresen" filmskom" pljačkom,
kaže da je oteti novac bio pazar kojeg,
na žalost, na vrijeme nije predao.
Prema njegovom opisu, srednjovječni
pljačkaš je imao naočale na licu, kožnu
jaknu i plave pantalone.

SRBI TUZILI
AMERIKU
Da nije stvarno, bilo bi u najmanju
ruku smiješno* Sud u Kragujevcu
pokrenuo istragu protiv 14 zapadnih
funkcionera zbog NATO udara po
Kragujevcu, Aranđelovcu i Knieu
Istražni sudija Okružnog suda
u Kragujevcu Živadin
Milojević jučer je pokrenuo
istragu protiv predsjednika
SAD Bila Klintona ijoš 13
funkcionera zemalja Zapada i
NATO- a zbog krivičnog djela
ratnog zločina protiv civilnog
stanovništva, javlja Beta.
Pored predsjednika Bila
Klintona, između ostalih,
istraga je pokrenuta i protiv
državnog sekretara SAD
Medlin Olbrajt, sekretara
odbrane Vilijema Koena,
premijera Velike Britanije
Tonija Blera, ministra
inostranih poslova ove zemlje
Robina Kuka i bivšeg ministra
odbrane Džordža Robertsona,
te protiv predsjednika
Francuske Žaka Širaka,
ministra inostranih poslova
ove zemlje Ibera Vedrina i

Alba Productions
Professional Video & Photography

iz Jugoslavije

iza rešetaka

Od Vogoščanina oteo 2.000
KM i mobitel
Dvadesetsedmogodišnjeg
pljačkaša M. I. iz
Orahovca (Jugoslavija),
privremeno nastanjenog
u Sarajevu, bez
prijavljenog boravka u
Sarajevu, uhapsili su
prekjučer policajci
MUP-a Kantona
Sarajevo. Onje 17.
oktobra oko 4,30 sati
ujutro na parkingu u
ulici Skendera
Kulenovića u Vogošći
presreo A. M. iz
Vogošće, od kojeg je uz
prijetnju pištoljem oteo

2.000 KM i mobilni
telefon. Opsežnom
istragom provedenom
nakon primljene dojave
policajci su prekjučer
uspjeli pronaći ovog
razbojnika. Protiv M. I. je
Kantonalnom tužilaštvu u
Sarajevu podnesena
krivična prijava zbog
razbojništva i on je uz
izvještaj o hapšenju na
dalji rad predat istražnom
sudiji Općinskog suda II,
koji muje odredio mjeru
pritvora.

drugih. Prema optužnici,
osumnjičeni su u periodu od 24.
marta do 9. juna ove godine u
općinama Kragujevac,
Aranđelovac i Knic učinili
"krivično djelo ratnog zločina
protiv civilnog stanovništva",
kršeći pravila međunarodnog
prava i Ženevske konvencije. U
rješenju za sprovođenje istrage
stoj i da su navedeni visoki
zapadni dužnosnici naredili da se
izvrši napad na civilno
stanovništvo i naselja, što je
imalo za posljedicu teške tjelesne
povrede ljudi, napada bez izbora
za cilj, kojim se pogađa civilno
stanovništvo, kao i
protivzakonito i samovoljno
uništenje imovine u velikim
razmjerama, koje nije opravdano
vojnim potrebama.

Vasanaidraza
elja
lasluzuju bitratrukama
profesionalaca•••
za povo'jnecijene pozovite
AMlRSUKAUC
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Zašto bh. estradni autori u traženju svojih prava bježe u druge zemlje
OD JEDNOG HITA ZARADA 40 HILJADA KM
Većina autora

izBiH · uč!a.njena
su u agencije za zaštitu
autorskih pravau drugim
državama, jer u našoj·zemlJi ne
postoji takva institucija prenosi
Dnevni avaz,
Prelijepa finska pjevačica
MariJi, za koju mnogi tvrde da
liči na Merilin Mooro, snimila je
pjesmu "A šta da radim",
kompozitora Zlatana Fazlića
Fazle, koju, inače, interpretira
Amila Glamočak, na svojoj
zadnjoj kasetLQvapjevačica
postalaje finska zvijezda No.I.,
a pjesma je već šest mjeseci na
prvom mjestu finske top-liste.
Pored toga bh. kompozitori,
tekstopisci i aranžeri su trenutno
najpopularniji u Finskoj, a
Zoran Redžić, koji producira te
pjesme nam je rekao: - Pored te
pjesme izuzetno je popularna
"Bokser i balerina", te pjesme
koje je Fazla radio za "Crvenu
jabuku". Finci se interesuju za
još neke Faz1ine pjesme i pjesme
drugih bh. autora, koje ćU

producirati za to tržište, kaže Redžić.
Novac odlazi u Hrvatsku
Ništa u ovome ne bi bilo neobično,
da se novac od autorskih prava,
vr6enje na radiostanicama, tvprogramima, te kafićima i od prodaje
kaseta i CD,a, sliva u kasu države
BiH, odakle su autori hitova, nego
odlazi pravo u Hrvatsku! Naime,
mnogobrojni kompozitori,
tekstopisci i aranžeri poput Fazle,
Montena, majke pokojnog Pare iz
"Crvene jabuke", Žere članovi su
HDS-a (Hrvatskog društva
skladatelja), koji štiti njihova
autorska prava, s obzirom na to da u
BiH ne postoji Agencija za zaštitu
autorskih prava. Ostali su, poput
Harija Varešanovića i mnogih
folkera članovi njemačke GEME,
Adi i Edo Muhalalilović finske
TEOSTO. Saša Lošić, čla.nje HDS-a
za cijeli svijet, a Slovenačke agencije
za zaštitu autorskih prava, za
područje Slovenije. Uglavnom,
potrebno je da ste nastanjeni na
području neke od zemalja Zapadne
Evrope (ne morate imati pasoš!) i da

uplatite članarinu u vrijednosti od
100 do 200 KM, i autorska
agencija te zemlje će vam štititi
vaša autorska prava i uzimati svoj
procenat! Sve organizacije koje
štite autorska prava učlanjene su u
međunarodnu asocijaciju za zaštitu
autorskih prava. - Meni Hrvatsko
društvo skladatelja, kao autoru
kompozicije, isplaćuje 50 posto od
pri boda, a sebi uzima tri posto
pocenta. Možda se vama ta cifra
od tri posto čini mala, ali Zrinko
Tutić mi je rekao, da je samo
prošle godine od malih autorskih
prava (vrćenje muzike u kafićima,
koje se naplaćuje paušalno, oko
100 KM), Hrvatsko društvo
skladatelja inkasiralo pet miliona
KM! To je kod njih regulisano
kroz porez, koji su dužni plaćati.
Meni nije jasno da našoj državi
nije stalo da godišnje zaradi 50
miliona KM. Ja mogu izgubiti,
zbog nepostojanja autorske
agencije 200 hiljada KM, Dino
Merlin 300 hiljada, Hari
Varešanović 200 hiljada KM, mi

ćemo

tobalaliti, jer se ne možemo
boriti, s obzirom na to da je to stvar
države,ali BiH gubi ogromne novce.
Jer, svi autori iz ijiH su učlanjeni u
neku od autorskih agencija u
inostranstvu.
Dobro i autoru i državi
Zoran Redžić pojašnjava neke stvari
oko autorskih prava. - U Finskoj pored
TEOSTO koja štiti vaša autorska
k" ..
prava, postoji iGRAMEKS OJI štiti
vaša izvodačka prava, za procenat od
10 posto. Ipak, najviše se zarađuje od
vrćenja na stotinjak radiostanica i tvkanala. Najmanje se ipak zaradi od
prodaje nosacazvuka, jer disko-kuća
unaprijed mora za svaki CD, tačnije za
svaku od deset pjesama, uplatiti osam
finskih maraka (oko 3 KM). Firma

Znači,

autori pjesama mogu dobro
zaraditi, a i država.

Novac greškom
otišao II Beograd!
Centralna baza podataka nalazi se
u Ženevi i tamo se u
kompjuterskom centru unose
podaci svih svjetskih autorskih
agencija. Svojevremeno je finski
pjevač Jane Hunne (koji je bio
vezan za aferu u vezi sa
evrovizijskom pjesmom Harija
Varešanovića) 1997. godine, pjeva
pjesme Zlatana Fazlića Fazle, koje
su postale hitovi. No, Hrvatsko
društvo skladatelja (HDS) nije
Fazlu odjavilo iz SOKOJA u
međunarodnoj asocijaciji za
za.;titu autorskih prava i sav novac
koji je Fazla trebao da zaradi od
Hurrneovih
interpretacija,
proslijeđen je u SOKOJ ,
najvjerovatnije, nikada neće biti
naplaćen. No, sada kada je Fazla
odjavljen iz SOKOl-a, novac od
pjevačice Marili će mu stići u

NCB prikuplja lovu iz svih
skandinavskih zemalja, i uplaćuje dva
puta godišnje svojim komitentima,
autorskim agencijama u raznim
državama, što znači da oni tu lovu
obrću. U svakom slučaju, od jednog
dobrog hita, koji se mnogo vrti na
radiju, može se zaraditi 40 hiljada KM'L~H.D.S.!.Š.te.t.a.št.o.n.ec.·e.s.tic.'i.U.B;i;.i.H.!.;J
i to u Finskoj koja je mala zemlja.

\

AKO STE IZBJEGLICA ~I.~_'
AKO 2ELlTE POCETI RADITI
AKO STE VEĆ KRENULI SA NEKAKVIM MALIM
PRIVATNIM BIZNISOM

OBRA TITE NAM SE,
JER MI VAM SIGURNO
MOŽEMO POMOĆI

DO KREDIT.A - BEZ KREDITA
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Borbe li Čečeniji

Spor Bijele kuće i
Kongresa zbog budžeta

OPREČNE

VIJESTI O
GUBICIMA

KLINTON
STAVIO VETO

POJA v
PRISTINU

Ruski borbeni avioni uništili su most u južnoj Čečeniji
i ubili 40 pobunjenika u konvoju, saopćila je ruska vojna
komanda, javljaju agencije. Čečenski vojni zapovjednici
saopćili su istovremeno da je preksinoć ubijeno sedam
civila u Gekiju, jednom od nekoliko sela na jugu koja su
bombardirale ruske snage. Jake eksplozije od zračnih
napada mogle su se čuti tokom noći u Groznom. Čečeni
tvrde da su preksinoć ubili više od 50 ruskih vojnika i
uništili šest ruskih oklopnih vozila svjeverno od
Groznog, koristeći projektile "grad" i dugometnu
artiljeriju. Čečenski izvori saopćili su da su njihovi borci
odbacili ruske trupe nekoliko kilometara od predgrađa
Groznog. Čečenske snage izvele su kontraofanzivu, uz
podršku lansera raketa i topova, saopćio je pres-centar
čečenskih oružanih sna a.

Rak i dijabetis u Iranu

Pet miliona
oboljelih
Predsjednik Odbora za specijalne bolesti
Islamske Republike Iran Fatima Hašemi
izjavila je da u toj zemlji trenutno od raka i
dijabetesa boluje pet miliona ljudi. "Odbor je
poduzeo aktivnosti na prevenciji, a formirano
je i 200 centara za borbu protiv tih bolesti",
rekla je Hašemi.

porasta kriminala i etničkog nasilja, morovne
snage pod vodstvom NATO-a objavile su da će uputiti
više vojnika i vojnih vozila na ulice kosovske
prijestonice radi uspostave reda i mira, javljaju
Iag.enc:ije. Do ovog koraka došlo je nakon ubistva
u ponedjeljak u Prištini. U saopćenju
j'U'VJ>"-" kaže se da je osumnjičeni uhapšen, ali se ne
I t1{\minje da je riječ o Albancu. Britanske trupe često
I Dalrollira'iu Prištinom, ali prisutnost vojnih snaga u
Ik()so'vsk;oj prijestonici ipak. je manje nego u Kosovskoj
francuskom kontriom ili u gradovima

Bil Klinton tražio 14,9
milijardi dolara za
međunarodnu

Kongres
milijardi

pomoć*

odobrio

12,6

Američki

predsjednik Bil Klinton stavio je veto na
sredstva za međunarodnu pomoć, javlja BBC. Po svemu
sudeći, spor između bijele kuće i Kongresa o budžetu
sve je veći. Klinton je tražio 14,9 milijardi dolara za
troškove međunarodne pomoći, a Kongres je odobrio
12,6 milijardi. Zvaničnici Bijele kuće tvrde da Kongres
jednostavno ne osigurava važna sredstva za nacionalnu
sigurnost. To uključuje i mirovne napore na Bliskom
istoku, poput provedbe mirovnog sporazuma s Vj Rivera
između Izraela i Palestinaca .. Zvaničnici tvrde da je
ovim potezom Kongresa također zaprijećeno
programima razoružanja u zemljama bivšeg Sovjetskog
Saveza, vraća~u američkog duga UN-u i otpisivanju
duga nekim od najsiromašnijih zemalja. Klinton je
izjavio da je stavio veto jer odobravanje tih sredstava
predstavlja, kako je rekao, "novo veliko poglavlje
arnričkog izolacionizma nakon odbacivanja Sporazuma
o zabrani nuklearnih proba".

SabaH

A Leading Brokerage Firm in New York, U.S.A.
Dragi Bošnjaci, dragi moji prijatelji,
PnJe nego što vam predstavim moj biznis i svrhu moga javljanja, prvo da vas srdačno pozdravim i poselamim želeći da i u budućnosti koristite usluge moga offisa u cilju našeg zajedničkog interesa.
Drugi \ aian razlog mog Javljanja vama je i promjena adrese mog offisa. Naime, moj offis se prije nalazio na adresi 31-S8 Steinway street, 20d floor, a sada se nalazi vrlo blizu te lokacije i naša nova
.
adresa Je 43-07 Broad~ay, Astoria N.Y. 11103. Brojevi telefona i faksa su ostali isti.
Ono što vam posebno uz svoje predstavljanje želim napomenuti jeste već uspostavljena veoma dobra saradnja sa Bo!njaeima na ovom području kroz dosadašnji rad ovog offisa. Naravno moja želja je
da ta saradnja svaki dan bude sve bolja I bolja, sve obimnija i obimnija i sa što većim brojem ljudi ali sa velikom željom da ta saradnja bude na obostrano zadovoljstvo.
Zato I konstlm pnliku da vam predstavim dio mojih poslova i usluga koje vi možete koristiti. Ahmed Brokerage incom predstavlja "Progressive Insurance Co." a to znači da ima veoma konkretnu i
povoljnu cijenu. Mi možemo dobiti informacije, odnosno cijene od kompanija direktno preko kompjutera i faks modema. Dakle, mi možemo ponuditi najpovoljnije cijene za sve imaoce vozačke
dozvole za bilo koje godine, mislim na mlade vozače sa novim vozačkim dozvolama ili pak, za vozače čija dozvola nije čista. Takode vam možemo ponuditi najpovoljniju cijenu za osiguranje vašeg
auta kOJU možete plaćati u mjesečnim ratama za 6 ili 12 mjeseci. Za svaki poen u vozačkoj dozvoli možete dobiti progresivnu i povoljniju stopu. Mi imamo veoma povoljnu cijenu za puni insurance
(Full coverage) od EMPIRE Insurance companije, ukoliko se kvalifikujete. Takođe nudimo najpovoljnije cijene za Long Island, Su/Toc, Nassau Countz preko Newark Insurance Companije ako
Ispunite uVJete . Registraciju I tablice možete dobiti isti dan. Kod nas možete dobiti 6 sati defensiv driving kurs koji će smanjiti četiri poena iz vaše vozačke dozvole i na taj način dobijate 10% jeftiniji
Insurance. VnJeme škole je prikladno, a škola Je locirana blizu Subveja.
Mi smo takođe speciJallzlr~ni za Tax-retum ili povrat income tax e na prihod i garantuJemo najvećI povrat koji zakon dozvoljava. Naši radnici direktno kontaktiraju IRS rješavaju vaše prošle i
sadašnje probleme I tako štedimo vaš novac i vaše vrijeme. Mi vam možemo dati dobre sugestije i savjete za sve tipove DMV i in!urens probleme.
Pružamo I advokatske usluge:
- pomažemo vam u rje!avanju pitanja državljanstva
- popunjavamo sve zahtjeve i sve vrste od Imigration forme
- rješavamo sve vrste akcidenata, razvode, bankrote. probleme između vlasnika i stanara,
-ml vam možemo riješiti sve vrste problema sa veoma iskusnim i sposobnim američkim advokatom.
Ostale usluge:
MI radimo - notary, finger print, tax, typing usluge. prevode i sve vrste savjeta.
Kompletnu uslugu našeg offisa nudimo vam i na vdem bosanskom jeziku jer u našem timu radi osoba koja govori bosanski jezik i koja vam može pomoći prilikom rješavanja ovih pitanja.
Za sve Informacije našeg servisa vi možete zvati ili posjetiti nd offis, ne morate ugovarati nikakav apointment. U nadi da će naša saradnja biti u budućnosti od obostranog interesa koristimo priliku
da vam uputimo srdačne pozdrave isellame.

Jashimuddin Ahmed, President

f-hala na saradnji

43-07 Broadwa

777-8236. Fax: 718 777-8237 E-Mail Nash948
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liMIGRACIONA PITANJA

SabaH

Danas na vaša pitanjaodgovra: ANTONI MELONI

Executive director

PITANJE:

doba ostao sam za
Braun. To se sve
stalno i zatraA.o i
dogodilo 1.9.1997.
dobio
politi
(](i
azil.
Tada mi je reii?no da
Došao sam u USA 9.
Na
intervjuu
u
dt u pošti dobiti
avgusta sa
Imigracionom centru green cartu ali do
regularnom
na Long Islandu u
dan danas nisam je
turistiđwm vizom i
pasoš su mi unijeli A dobio. Šta da radim?
ostao za stalno.
number 29814549
Obzirom na loše
pending
sec 245 koji
vojno-politiđw stanje
je potpisao gosp. S.
Arijan iz NY
u Jugoslaviji u to

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMIGRATION
ADVOCACY
SERVICES
24-40 Steinway
Street LIC, NY
11103
Tel: 718 956-8218

Fax: 718 274-1615

ODGOVOR:
Ovo zvuči da ste Vi
uradili sve ispravno
do sada. Vi imate
azil, čekate jednu
godinu, aplicirali ste
za zeleni akrton i bili
ste intervjuisani.
Problem je sad što
morate čekati vizu za
Vas. Ovo nema
nikakve veze sa
vašim slučajem Vi ste
u redu i samo čekate
za Vašu zelenu kartu.
Okružni pravosudni
oficir Braun Put,
nerij ešena sekcij a

245, marka i A - broj
u Vašem pasošu su
dokaz da ste bili
intervjuisani. Oficir
sad mora čekati isto
kao i Vi da Vas
pozove na zadnj u 1551 marku kada Vaš
broj bude na redu.
Dobra vijest je to,
razgovarajući
sa
oficirima
u
imigracionom uredu
u New Yorku okrugu
i gledajući u naše
stare slučajeve koji su
bili
odobreni,

možemo Vam reći da
je I.N.S. otprilike na
Vašem
slučaju.
Okrug u New Yorku
je sad primio 3.000
novih brojeva za
slučajeve koji su bili
intervjuisani ovdje
krajem 1996. i 1997.
godine.
Nova
budžetna godina
počinje ovog oktobra
1999., a to je vrijeme
kada bi ste trebali
očekivati
Vaše
odobrenje za zeleni
karton. Sretno!

Naši u svom elementu

"TVRDOGLAV SI KO RAMO ... "
Na jednom seminaru za one koji
imaju ambicija da se bave ličnim
poslom, Berislav Vidović, Employment Specialist, zaposlen u
Mohawk Valley Resource Centar
for Refugees u Utici, doslovno je
izjavio:
- Tu su mnoge institucije koje će
vam pomoći da ostvarite svoje
realne želje. Tu smo i mi iz Cetra
za izbjeglice. Ali imajte u vidu
činjenicu da Amerikanci cijene
vaše lične inicijative. Neka vam
gospodin Ramo Libić posluži kao
primjer. Samo nakon godinu i
nešto od svoga dolaska u Ameriku,
sam je naučio engleski. Sam je
savladao, hajte da kažem, pravno
gradivo i sam je, apsolutno sam,
sredio sve poslove oko otvaranja
svoje poslovne radnje. Zbog čega

ovo ističem? Zbog toga što i nama
čija je to specijalnost, nije
jednostavno preskoč iti sve
prepone da bi ostvarili neku vašu
želju. Birokratija je svugdje
pepreka biznisu. Amerika tu nije
izuzetak. Mislim na birokratiju a
ne na privredu. Jer i najveći
svjetski giganti ovdje u USA su u
privatnoj svojini ...
Tako je govorio gospodin
Vidović prije šest ili sedam
mjeseci. A mi krenuli da nađemo
Ramu Libića. Pogotovo stoga što
je nedavno preselio iz tuđe u
svoju kuću.
- Ma vi znate onu našu - "Svoja
kućica svoja slobodica!"Ma ne
niko mene nije ugrožavao tamo
u Shouth Aveniji. No, vlasnik
nisam bio ja, nego drugi. I odmah

vam to znači, poštovati pravila koje
vam drugi određuje. Vi znate da
Amerikanci, i kada imaju gotovinu,
uzimaju kredite. Ovdje je inflacija
na nuli pa vas prosto kao magnet
vuku krediti skoro bez kamate. I ja
sam, kao i mnogi koji ovamo
dolaze, nešto platio u gotovo a
ostalo na kredu, kako mi kažemo ...
Raspričao se Ramo a "brbljivi"
novinar nikako do riječi. A vidi u
radnji sve nešto što asocira na
jugoslovenstvo.
- Eee, ako ćete o plitici, razgovor
smo završili. Ja samo želim
zadovoljiti kupce. I ništa ovdje
nećete vidjeti što nije legalno
uvezeno u Sjedinjene Države ...
- Vidimo novine, sem Slovenije i
Makedonije, iz svih drugih danas
država sa donedavno, socijalističkih

republika ...
- Vi novinari uvijek čovjeka
pokušavate navući na političke
teme. Zbog toga što smo ranije u
rodnim krajevima svi bili
politolozi, polizali smo što smo
polizali. Tačno je imam roba ili
proizvoda, hajede da kažem, sa
Balkana. Meni je žao što u New
Yorku nema, ili možda ima a ja
ne znam, ponude roba iz Bosne.
Ima iz Hrvatske i Slovenije ...
- Znate li da u Utici, kada neko
zapne za svoje poglede, odmahnu
rukom i kažu:"Tvrdoglav si ko
Ramo?"
- Pa ne znam zbog čega? Ja imam
svoje principe. Ovdje sam malo
duže od tri godine. Zamislio sam
specijalnu a ne mješovitu
trgovinu kao što je ova sada. Ja
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to postepeno ostvarujem ...
- Koja je to - specijalna?
- E pa ovdje vam niko neće u kafani
razglabati o svojim idejama i
planovima. Mislimna Amerikance.
Svaki plan je bukvalno - poslovna
tajna' Ako bihja sada vama ispričao
šta i kako namjeravam ostvariti, ja
sam nekome dao šansu da moj program realizuje. Živi bili pa vidjeli ...
Eno Rame Libića u njegovoj
"kućici slobodici" u Webster aveniji
na broju 1024. To je blizu onoj
zgradi u kojoj je doskora poslovao.
Navratite i popričajte. O politici,
"molim vas ni pomena. Svi smo mi
ranije bili politolozi pa smo
polizali" ... - reći će Ramo.
- On želi danas i ovdje, i to
isključivo, da bude poslovan!
Srećno mu bilo!
Muhamed Kopić

POKLON PRIRODI
Sam naslov ovog teksta vam
govori da je u pitanju humana
akcija prikupljanja novčane
pomoći za izgradnju planinskog
izletišta u Gusinju kod česme u
Dolji. Uz potrebna dokumenta
koja su dobijena od strane Opštine
Plav, naš cilj i interes je da
sagradimo ovo izletište koje će biti
od koristi svim Plavijanima i
Gusinjanima koji tamo žive pa i
nama koji živimo i radimo van
svog zavičaja a svoj odmor
koristimo u svom rodnom mjestu,
u mjestu gdje smo prve svoje riječi
izgovorili i prvi svoj vazduh
udahnuti. Izgradnjom ovog
izletišta uljepšaćemo svoju prirodu
i svoj zavičaj. U sastavu ovog
izletišta biće: objekat poluzatvorenog tipa uradjen sa
stolovima i klupama unutar njega,
zidana pećnica sa ražnjem za
pečenje jagnjadi, zidana furunasač za pečenje naših specijaliteta
kao i roštilji. Oko već spomenutih
objekata planirana je i izgradnja
fiksnih betonskih klupa i stolova.
Posebnu draž ovom objektu će
svakako dati mali mostić preko
potočića. Svakako, ovom ugodjaju

POKLON RODNOM KRAJU
objekta pripada dobronamjernim
prijateljima našeg zavičaja iz
Gusinja i New Yorka. U cilju što
efikasnijeg prikupljanja novčanih
sredstava, formiranje i Odbor koji
će se pobrinuti da ovaj projekat što
prije saživi i predje sa papira (
pripremljenih planova i skica) na
djelo.
Očekujući
da
će
zainteresovan i
detaljn ij e
informacije potražiti putem
telefona 718-726-5154, svim
srcem se nadamo da će ova akcija
u potpunosti uspijeti.
S.Č.

Detalj sa
bitno doprinijeti fontana koja
će se uklopiti u ostalu sadržinu.
Pored predvidjenog renoviranja
same česme, postavljanje
kaldrme, uredenih staza, a
posebno ozelenjavanje okolne
površine mladim borovima,
topolama i drugim stabljikama
udahnuce novu dušu ovom,
svima nama dragom mjestu. Nebi
trebalo izostaviti i kutak za
sportsko - rekreativne aktivnosti
kao što je košarkaško igralište sa
će

Prokletija
ostalim pratećim elementima. I na
kraju svakako je važno, da će
kompletan objekat biti ograden
metalnom kamenom ogradom i
ukrašenom ulaznom kapijom.
Očekuje se da će glavni investitori
ovog, nadasve humanog i veoma
važnog objekta, biti naši zemljaci
koji žive i rade u Americi. Svi
učesnici koj i će dati svoj doprinos
u izgradnji ovog objekta pripadaju
narodu Plava i Gusinja dok
inicijativa za izgradnju ovog

U NEW YORK-u
·NEDJELJA, 24. OKTOBAR U 7PM

Zbog velikog interesovanja za ovaj koncert osigurajte ulaz
unaprijed kupljenom kartom

ASTORIA
VIDEO
42-14 30. Avenue
Astoria, New York

44-03 30. Avenue
Astoria, New York

Tel: (718) 956-6308

TEL: (718) 274-8341

ASTORIA
VIDEO

MRKI'S
PLACE
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IRAZGOVOR S POVODOM

SabaH I

Razgovor sa poznatim sarajevskim violončelistom Vedranom Smajlovićem, "građaninom
Bosne i Hercegovine, sa trenutnim boravkom u Ujedinjenom Kraljevstvu" - kako sam kaže
za sebe
v

"SVOJOM MUZIKOM PRONOSIM TUZNU
ISTINU O BOSNI PO CIJELOM SVIJETU!"
Vedran S.: Na tom koncertu je
zapravo promocija moga najnovijeg
albuma čiji je naslov "SarajevoBelfast". Naslovna pjesma albuma
je "Oda Sarajevu". U ulozi pjevača
se pojavljuju Joan Baez i Tommy
Sands. Ja sam u mnogostrukoj
ulozi: violončeliste, aranžera,
snimatelja i producenta tog albuma.
Inače, osnovna poruka naslovne
pjesme je sjećanje na opsadu jednog
grada kojaje trajala preko 1000
dana, i to u predvečerje 21. stoljeća,
u srcu tzv. civilizirane Evrope, što
se nije nikad desilo ni sajednim
gradom na ovoj planeti, barem u
novijoj historiji!
SabaH: Šta je osnovna
poruka čitavog albuma?

U jednom od prethodnih brojeva
smo pisali o promociji jednog
dokumentarnog filma u Bostonu
("Prelude to Kosovo"), u čijem
muzičkom dijelu, kao izvođač, Je
učestvovao poznati sarajevski
violončelist, Vedran Smajlović.
Svojom muzikom je impresionirao
prisutne posjetioce, čije vrhunsko
izvođenje je daleko nadmašilo
kvalitet filma. Ovaj autor tim
povodom nije imao prilike da
razgovara sa našim vrsnim
muzičarem tu večer (26. septembra),
jer je maestro brzo nakon svog
nastupa napustio salu. Međutim,
nekim drugim povodom se ukazala
potreba da se pokuša ipak stupiti u
kontakt sa Vedran om, tri hefte
nakon spomenute premijere.
"Potraga" za umjetnikom je trajala
dva dana i imali smo sreće: još
uvijek je boravio u boston skom
području. Brzo smo se dogovorili
telefonom za interiew.
Rado je pristao da mi bude musafir,
ber za kratko, što sam posebno
cijenio budući da sam se kasnije
uvjerio o njegovom "veri busy
schedule-u". Dok sam držao u ruci
olovku i ispred scbe papir, te
zaustio sa prvim pitanjem, Vedran
me je prekinuo:
- Slušaj, jarane (beš onako, po
sarajevski op. B.G.), ovo mi je
hiljaditi interview, znam unaprijed
šta vi novinari pitate, evo ja ću sam
reći što sam dosad i drugima rekao.
Rođen sam II. 11.1956. godine u
Sarajevu, od oca Avde, kompozitora
i majke Munire, domaćice.
Najstarija sestra Mejra je danas
magistar klavira, druge dvije sestre bliznakinje, Vildana i Sidika su
magistrice violine te četvrta sestra
Violeta je magistar violine, takoder.

SabaH: Šta je s
Vedranom? . prekidam ga.
Vedran S.: E, Vedran, tojest ja,
sam završio nižu pa srednju
muzičku školu u Sarajevu, studirao
na Muzičkoj akademiji, prvo u
Zagrebu, pa onda u Ljubljani, gdje
sam i završio. Poslije završenog
studija, najprije sam svirao u
Simfonijskom orkestru RTV SA, pa
onda u Sarajevskoj filharmoniji.

SabaH: Kako je bilo za
vrijeme opsade Sarajeva,
kada si i gdje izašao?
Vedran S.: Ne volim o tome
puno da pričam, jer su to već
otrcane teme. Patetične' No, izvodjit
ću samo događaj od 27. maja 1992.
kada se desio poznati masakr u Vase
Miskina ulici. Nakon toga sam na
tom tragičnom mjestu javno
zasvirao, bez obzira na moguće
granate. Iz inata' Izašao sam iz
Sarajeva krajem 1993. godine. Bio
sam u nekoliko evropskih zemalja
da bih se duže skrasio u
Ujedinjenom kraljevstvu, tačnije u
Sjevernoj Irskoj.

Vedran S.: Album sam pravio
pun bola i jada, daleko od kuće s
nadom da se nikada i nikome na
svijetu neće dogoditi ovakva
tragedija kao što Se desila nama. No,
nada kao nada je samo umjetnički
san, a kad se probudiš negdje u
tuđini, daleko od kuće, ponovo
postaješ svjestan suroVe stvarnosti,
ponovo na TV gledaš nove tragedije
- u Ruandi, Čečeniji, Istočnom
Timoru, Kosovu, Palestini,
Pakistanu. Postaješ ponovo svjestan
činjenice da Se u ovoj sekundi, dok
nas dvojica razgovaramo, u svijetu
vodi 58 ratova. Ali, opet se nadaš da
će tvoj album sa jasnim, ljudskim
porukama, kao kap vode u moru
promijeniti mišljenja monstruma
oboljelih od megalomanije, zbog
koje i vode ratove. Svi oni neće da
spoznaju daje ljudski život kratak,
bez obzira trajao 50 ili 100 godina,
to je zaista kratko vrijeme da bi

činili zlajedni drugima i daje ta sva
njihova grabežljivost kroz nabijanje
brojeva na bakovnim računima
također za kratko, jer nisu svjesni da
te j ..... knjižice ne mogu ponijeti sa
sobom u grobove.

u?
Vedran S.: Najviše zbog jednog
od specijalnih gostiju, poznatog Pita
Sigera (Pete Seeger). Njemu je već
81 godina i vodili smo računa da
njemu bude što bliže mjesto
održavanja promocije ..

SabaH: Šta bi, za ovu
priliku, još potcrtao iz
albuma?

SabaH: Odeš li u Sarajevo?
Vedran S.: Ne, nisam nikako bio

Vedran S.: Izdvojio bih pjesmu

otkako sam izašao. Roditelji su mi
umrli, sestre, kao i ja, su po svijetu,
aja ne mogu otići jer bi me odmah
srce zaboljelo.

"Bentbasa", koju sam aranžirao na
način da asocira na atmosferu blisku
mojoj kući u kojoj sam rođen, u
nekadašnjoj Štrosmayerovoj ulici u
Sarajevu. Od moje kuće je 25
metara bila udaljena katolička
katedrala, 20 metara pravoslavna
crkva, 100 metara sinagoga i 50
metara Begova džamija. U toj
specijalno aranžiranoj pjesmi se
čuju zvukovi zvona i ezana,
izmiksano. Također bih izdvojio
pjesme "Moj dilbere" i "U
Stambolu na Bosforu", prilagođene
ovoj vrsti muzike kojom Se ja
bavim. No, najbolje je to sve
poslušati. Ne može se to tek tako
dočarati suhoparnim riječima. Treba
to - doživjeti svim ćulima, jel tako?

SabaH: Kada
na tržištu?

će

SabaH: Zašto?
kući sada
žive neki drugi ljudi. Ne mogu,
dakle, u svoju kuću. Morao bih,
znači, u hotel. Kako bi se ti osjećao
da kad svratiš u svoj grad moraš
spavati u hotelu, majke ti?

Vedran S.: U mojoj

SabaH: Je li Sjeverna
Irska tvoje trajnije
prebivalište?

album biti

Vedran S.:Album ide na svjetsko
tržište. Od 20. oktobra, dakle odmah
nakon promocije u New Jersey-u,
ide na američko tržište, a na
evropsko u novembru.

doći u
Ameriku da živim. Boston mi se
sviđa. Kad bi našao neko zaposlenje
u svojoj struci, došao bih. Pomozite
mi i vi, ovdašnji Bosanci oko toga.
l tako, završi razgovor sa maestrom.
Ostalaje obostrana nada i želja da
ćemo se ponovo sresti, drugim ili
istim povodima. Sa takvima je
uvijek zanimljivo se sresti i

Vedran S.: Nije. Volio bih

o

popričati.

SabaH: Zašto baš
promocija u New Jersey·

SabaH: Šta radiš već šest
godina po bijelom svijetu?
Vedran S.: Pronosim tužnu istinu
koja se dogodila Bosni i Bosancima.
Naravno, na svoj način, muzikom.

SabaH: Dok ovaj broj SabaH-a
bude u prodaj i i s ovim interviewom, iza nas će biti tvoj koncert u
New Jersey-u (20.10.1999.). Kojim
povodom je koncert?
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Razgovor vodio: Bedrudin GUSIĆ

SabaH

Iz ciklusa SabaH-ove priče - mahsuzij e
v

HAD ZIJA
p uronio u bjelinu mirisavog
~

odne je prošlo. Grad je

behara. Sunce, čije zrake
ne samo da dopunjuju sveopću
vedrinu i svjet1inu, milujući
probuđene krošnje posvuda, već
unose i toplinu u ljudska srca.
Nidgje ni traga netom prohujalom
zimskom mrtvilu, studeni u nama
i oko nas. Prvim beharom sve je
dobrahno živnulo. Monotonija je
iza nas, vedrina i melanholija su
se sada nastanili u staništa našega
duha. Bolje rečeno, vratili.
Sanjarima je prava zgoda da
druguju sa svojim snovima,
doduše u raskošnijem abijentu
nego zimus. Da, u ambijentu
općeg buđenja, oni mogu i dalje
da sanJaJu. I dok hodim
drvoredom prema Hisetima,
prepuštam se izazovima zanosnih
mirisa što dopiru iz okolnih
voćnjaka i bašča, cvrkutu ptica, o
ma, sve bi to izgledalo kao u
bjaci, ali zvukovi prolazećih
automobila sprječavaju me da
odlutam u idilu. Da i ja sanjarim,
bar za trenutak. U sebi samo
kažem: - Blago sanjarima! Meni,
jednostavno, nije suđeno da se
otisnem u sfere "nestvarne
stvarnosti". N e mogu istovremeno
da budem i kroničar i sanjar.
Valja ostati na zemlji i ne biti guh
i slijep na zbivanja oko sebe. A
zbivanja uvijek ima, pogotovo tog
proljeća devedesete.
Zaputio sam se hadžiji Naimu.
Negdje na polovini puta prema
Gornjem Šeheru, kod Mehdibegove džamije, skrenuh desno u
Bosansku ulicu, sa čije desne
strane je Poljokanov park. Ta me
ulica, veoma prestižnog imena,
odvede do tranzitnog puta, pokraj
kojeg je, nedugo zatim, hadžijina
kuća.
Ovoga puta sam bio
mahsuz pozvan da upoznam
jednog hadžijinog musafira iz
Sarajeva. Na ulaznim vratima me,
kao i uvijek, širokog osmijeha i
otvorena srca, dočekaše hadžija i
hadžinica. Nakon selama i
njihovog oBujrum, bujrum uvedoše me u jednu od soba.
Predstaviše mi musafira koji je
sjedio na sečiji. Nisam ga dotad
poznavao, ni po liku ni po imenu
i prezimenu. Doduše, njegovo
prezime je bilo veoma poznato u

Bosni. Uz kahvu s mangale i
baklavu, čime nas je hadžinica
služila, tekao je naš muhabbet.
Najviše je govorio Sarajlija sa
brčićima. Vidim, čovjek je u
nekakvoj misiji. Podsjetivši nas
da je netom pao Berlinski zid,
zbrisan Čaušesku, znakovito je
predskazao da je odzvonilo i
našem, domaćem komunizmu.
- Vrijeme mraka će uskoro biti iza
nas, ako Bog da! Vidite u
hadžijinoj bašči i svuda okolo
ovaj behar, proljeće je
usmjerava našu pažnju hadžijin
musafir na izdašnost prirode, dok
gleda kroz pendžer, te nastavlja ali, pravo proljeće, za nas
Muslimane, tek dolazi. Vrijemeje
da se organiziramo, da i mi
konačno postanemo faktor na
ovim prostorima.
Nejma šta, ovim riječima Sarajlije
s brčićima ne može se pera odbit' ,
pomislih u sebi.
- More li još baklave? - Upita
hadžinica.
- More, more, ti znaš da hodžinski
sinovi vole slatko - odgovori joj
musafir, uz osmijeh koji mu
razvuče brčiće.

I, muhabbet se nastavi do pred
sami akšam. Hadžijin musafir je i
dalje dominirao u priči, između
ostalog ističući da je on
odvajkada bio nacionalno i
vjerski svjestan. Malo su me,
ipak, zbunjivali njegovi krupni
podočnjaci, ali, ko' velim, nije
moje da istražujem je li to
posljedica neke bolesti ili nečega
drugoga. Uglavnom, naš razgovor
se privodio kraju. Sarajlija sa
crnim brčićima je veoma
optimistički najavio dolazeću
demokraciju koja nam ide u
susret i samo što nas nije prigrlila.
Rastali smo se uz želju da se opet
vidimo. Kada sam se vraćao kući,
sunce je već bilo zašlo, a u
akšamskom ugođaju jedva
vidljivih, ali mirisnih behari i
krajolika, nisam stigao uživati.
Razmišljao sam o netom
završenom divanu sa hadžijom i
njegovim musafirom. Shvatio
sam da je vrijeme društvenih
gibanja pred nama. Kako će se,
onda, insan opustiti i predati
ćarima prirode. Stigavši kući,

dugo sam još razmišljao o onome
što mi se zbilo kod hadžije, a
pogotovo o onome što bi moglo
da bude poslije. Mogao sam već
kazati da je toga proljetnog dana
devedesete iz kuće hadžije Naima
mnogo toga počelo, nastalo kao
embrion, a što će ubuduće u
značajnoj mjeri odrediti daljnje
događaje u gradu i šire, te mnoge
sudbine. Narednih nekolko hefti u
zraku su lebdjele - promjene.
Grad je već obukao svoje
znakovito zeleno ruho, ljeto je na
pragu. I, promjene su počele!
N arodi se počeše organizirati,
demokratski procesi na velika
vrata umarširaše u grad.
Hadžija je već bio član Odbora
islamske zajednice, ali je na redu
bila Stranka. Jedne tople julske
večeri,
uz prisustvo visokih
gostiju, naročito iz Sarajeva, i u
našem gradu se dogodi - Stranka!
Hadžija je biran u njen prvi
Izvršni odbor. Stranka je
izdeverala prve "dječije bolesti",
kasnije i ostale. U svim tim
previranjima i kadrovskim
promjenama, pitali su za
hadžijino mišljenje. Naročito oni
koji su do jučer slijedili nekakvu
drugu ideologiju. Ali, Bože moj,
ljudi su se u međuvremenu
osvjestili. Bolje ikad, nego nikad!
Hadžiju su, međutim, forsirali jer
su znali veoma dobro s kirnje on
birvaktile ležao po komunističkim
kazamatima te da će moći na sva
sarajevska postkomunistička vrata
ući bez kucanja. A koliko su ga
iskreno uzbijali, eh, to je druga
stvar. Barem većina onih oko
njega. Vrijeme nije stajalo, a s
njime ni događaji. Društvena
gibanja su bila sve intenzivnija.
Htjelo se mnogo toga promijeniti
i izorganizirati što prije. Hadžijina
kuća je u to vrijeme bila poprište
mnogih sastanaka, dogovora,
strateških opredjeljenja. Potom,
hadžija bi znao zovnuti telefonom
i reći: - Tad i tad imamo
obnoviteljsku skupštinu
"Merhameta", dođi. I, obnovi se
to, svojevremeno zabranjeno
muslimansko dobrotvorno
društvo, u čiji Izvršni odbor uđe i
hadžija. Znači, trebao je i
njihovim strukturama. Jednom mi

pred Ferhadiojom reče: - U
subotu, ako Bog da, formiramo
MOS, pošalji starijeg sina.
Nedugo zatim zove hadžija i
kaže:- U nedjelju imamo
osnivačku
skupštinu
MKD"Preporod", dođi - da bi
slijedeći put zvao zbog osnivanja
"Surnejje"
Udruženja
muslimanskih žena, na koju
poziva moju hanumu. Eto, sve je
počinjalo od hadžije. Zapravo,
tako se činilo neupućenima.
Naime, ja sam brzo shvatio da ga
mnogi isturaju ili vodaju samo
zbog njegovog neospornog
autoriteta u džematu te
poznanstva s Vođom. Meni gaje
bilo pomalo žao zbog toga. Ali, i
čudio sam mu se kako fizički
izdrži sve te napore, jer je bio
prilično zaš'o u godine.
Politički život u gradu i cijeloj
Republici je bio nakon prvih
demokratskih izbora vrlo
intenzivan. Na televiziji bi gledali
prijenose skupštinskih zasjedanja.
Još dok nije mirisalo na zlo,
"replike" su nam punile uši iz
pravno - ekonomskih pitanja.
jedna od čestih govornika je bio i
onaj s bčrićima, što ga onomad
upoznah u hadžijinoj kući. Nekad
bi u po zasijedanja Skupštine
došao pravo od kuće, jer bi rekao
da, gledajući prijenos dotadašnjeg
dijela, nije mogao izdržati da ne
dođe . Jednom je, u svojstvu
potpredsjednika vlade,
spektakularno najavio: - Od
ponedjeljka - pravna država!
Tada bih se ja prisjećao našeg
prvog susreta kada nisam bio ni
izbliza svjestan s kakvim
budućim
glavešinom
muhabbetim. Ali, ubrzo ga i
nestade kao da nije nikad ni
postojao. Odmaglo je prema
Bosforu.
I onda, napadoše Hrvatsku.,
Bosnu samo što nisu. Raspršiše se
mnoge asocijacije muslimanskog
naroda u gradu kao mjehur od
sapunice. Nadviše se tamni oblaci
nad nama. Počelo, je na Bajram, u
Sarajevu, to svi znamo. Šta će biti
s nama?
Hadžija je, zbog vlastite
sigurnosti i dobrih procjena, još u
toku 92. napustio grad. Znam da

je morao. Sklonio se u Visoko.
Izmijenili smo par pisama putem
Međunarodnog crvenog kruža.
Bodrio nas je taj fini, plemeniti
čovjek, a i mi njega. Poslije su se
našem gradu i nama izdogađale
strašne stvari ...
Kad dođoh u Ameriku, slučajno
sretoh Esu iz Visokog, koji je
ovdje bio došao na liječenje. Prije
njegovog povratka kući, zamolih
ga da pokuša pronaći hadžiju
Naima i uruči mu moje pismo.
Eso me je pitao za adresu, ali je
nisam imao, rekavši mu: - Eso,
Vs oko je mali gradić, ali i bez
obzira na to, mislim da ćeš ga
lahko pronaći. Naime, raspitaj se
za hadžiju u Stranci ili Odboru
islamske zajedncie, onje sigurno
uključen i tamo u to.
- Nisam baš siguran' Ja sam
Visočak, ali pošteno govorim.
Visočka čaršija ne voli primati
strance lli u kakve svoje
organizacije. Tvrdi su to i
zatvoreni ljudi - priznade mi Eso.
o Kako strance, pa hadžija je
itekako naš čovjek! - ostadoh
zapanjen.
- Ma, nisam se dobro izrazio,
jeste naš čovjek, ali nije iz
Visokog o sada je bio ko' malo
jasniji ovaj pošteni mladi
Visočak, te nastavi - Ali, ja ću
ponijeti pismo i pokušat ću
nekako pronaći tvog hadžiju.
Nakon dva mjeseca, stiže mi
pismo od hadžije. Znači , dobri
Eso je pronašao mog dobrog i
dragog hadžiju Naima. Između
ostalog, hadžija mi piše kako nije
očekivao da je muhadžirski život
tako težak i surov, čak i u vlastitoj
domovini i među svojim ljudima.
o Jedva čekam da se vratim u našu
Banja Luku - završio je čežnjivo
svoje pismo ovaj meni dragi
čovjek.

Nije dočekao povratak, kao ni
mnogi. U augustu 1998. preselio
je na Ahiret. Odlomi se još jedna
banjalučka i bošnjačka biser
grana i o pade! U muhadžirluku'
Neka je vječni Božiji rahmet na
njegovu plemenitu dušu i nek mu
je lahka zemlja - bosanska'
Bedrudin GUŠIĆ

ISPRAVKA
U prošlom broju 96 SabaH-a u priči "Kad šampion kasni" nastala je greška pri štampanju te je pisalo: .. "No, on ne bi objeručke hrlio ka
novim rizicima." Ispravno je:''No, on ne bi bio ono što jeste ako ne bi provocirao vlastitu sudbinu, ako ne bi objeručke hrlio ka novim
rizicima." Izvinjavamo se autoru i čitaocima.
Redakcija
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IMOMENTI ŽIVOTA
Ovi divni stihovi Enesa Kiševića
oslikavaju ženu kakva bi trebala
biti. Uzor svakoj od nas koja teži
onom nekom idealu sakrivnom
duboko u svijesti i podsvijesti
svake pojedine žene, idealu koji
je različit od žene do žene, ali koji
je univerzalan, praiskonski,
vječan. Jer što je više u prirodi
svake žne nego ta njena duboko
usađena želja da bude tajnom,
zauvijek, pa čak i kad je muškarac
pronikne, upozna nakon dugog
niza godina zajedništva, ta tajna
u pravoj ženi ne prestaje. Sastavni
je dio nje same, i to je ono što joj
daje čar, čini je, ma kako bila
blizu,
tako
dalekom,
nedodirljivom, a tako čarobnom.
Svaka je žena jedna tajna.
Drugač ija od one druge.
Jedinstvena. I ma koliko
iskustava, događaja, ljudi, prođe
njenom stazom, ideja je u
konstanti, u tome da ostane vjerna
sebi, svom istinskom karakteru,
da ma što bila, ma gdje došla,
uvijek ostane ona ista, specifična.
Odsjaj njene nutrine, duše koja joj
daje osobine, zbog koje je to što
jeste. Žena je oduvijek bila i
ostala inspiracija. Od Helene iz
grčke antike, Kleopatre sa gotovo
hipnotičnom moći nad svim
muškarcima, pa do ni danas
dokučene Mona Lise, Danteove
Beatrice, i da ne nabrajam dalje,
gotovo u beskraj literarnih
junakinja koje su godinama
osvajale srca čiataoca, slamale
ona muška, a bile uzor, vodilja,
simbol, ženskim srcima koja su
naprosto gutala retke istkane
životima omiljenih junakinja, i
nastojala biti što bliže tom idealu,
usavršiti se, ali nikad ne izgubiti
sebe, svoju osobnost, svoju
vlastitu tajnu.
Meni je nadraža, po mom
mišljenju najmističnija od njih,
vječna, Kraljica od Sa'ab-e,
legendarna vladarica Arapskih
plemena, koja je ž ivjela na
području današnjeg Jemena, u
doba kralja Solomona, koji onako
mudar, cijenjen, kamen temeljac
svog naroda, padne u mreže
njenih čari, zanesen, da se više
nikad ne oslobodi. Osta bez srca
koje pripade samo njoj. Brojne su
legende vezane uz njen život,
putovanja, čudesne događaje koji
su je pratili gdje god da je krenula.
Pa, Šeherzada, koja samo
zahvaljujući ženskoj mudrosti i
lukavosti, ali prije svega datoj joj
dobroti i poštenju, ne samo
preživi tragičnu sudbinu svojih .
prethodnica, nego i osvoji srce
kralja i posta mu ženom,
cijenjenom koliko zbog ljepote,
još i više zbog pameti.
Ali, svaka je žena koju.
svakodnevno sretnemo na ulici'

isto
tako
jedinstvena,
predstavlja
kombinaciju
osobina i karaktera datih samo
njoj, pa joj nijedna druga nikada
ne može biti slična, biti njenom
zamjenom. Što neki muškarci
uzaludno pokušavaju, ne
znajući, povrijeđeni u ljubavi od
one prave, njima idealne žene,
pa traže, pokušavaju u
hiljadama drugih naći bar djelić
te jedne, a ne mogu. Jer je
nemoguće.
Jer je ona
neponovljiva. Jer je svaka žena
potpuno i bezuslovno svoja,
možda zamjenjiva nekom
drugom, ali po cijenu gubitka
onog pravog, jednom u životu

SabaH

OŽENI
Enes

Kišević

I budi takva kakva jesi
Ne mijenjaj se za sva
blaga,
uvijek nek' ti mis'o resi
ona tiha radost draga.
Ma koliko bila žena,
uvijek više tajna budi,
budi šutnja al' iskrena
nek' te vječno slute ljudi.

dostupnog osjećaja. Sve ostalo
je samo pokušaj. Bezuspješan.
Zaludan.
Ženi je dato da bude i majka,
sestra, kćerka i prijatelj, ali prije
svega da bude žena sposobna
voljeti ljubavlju dubljom,
jačom, težom od muškarčeve.
Zahtjevnijom. Dato joj je da sve
oko sebe doživljava strastvenije,
da se unosi do kraja kad spozna
da je to o čemu se radi vrijedno
njene pažnje, sudjelovanja,
doticanja. Žena je osjećajnija od
muškarca. Što je shvatljivo, jer
je i fizički slabija, nježnija, što
ne znači i neotpornija, manje
hrabra i izdržljiva od muškarca
u
datom
trenutku,
ž ivotnom
momentu. I u
tome je njena
veličina. Ali,
uz sve te
suprotnosti
sakupljene u
njoj,
taj
~i\ u P r a v o
ni
\efekt
slikarima
znan
kao
"chiaro. scuro", odnos
svjetla i tame,
obasjanosti i
sjene, skup
svega toga što

~~\ dramatič

\

njoj suđenom, srpemna je pratiti,
potpuno se predati, biti pokorna,
živjeti gotovo u sjeni, biti oslonac
u svemu i o svemu, smjerno
slijediti, mudro savjetovati, i uz
sve to ostati svoja. Ne kaže se
uzalud da iza svakog uspješnog
muškarca stoji žena. Bilo kao
dioprošlosti ili sadašnjosti, ili
oboje, bilo kao dokaz sretne ili
nesretne ljubavi. Sve je to od žene.
I zbog nje. I ratovi, i primirja, i
uspjesi, i otkrića. Da bi se osvojila,
da bi se dobila riječ pohvale,
pogled pun divljenja, da bi se
dobilo njeno odobravanje. Što je
potrebno svakom muškarcu, ma
koliko to oni ne bi nikada priznali.
Ali su svjesni toga. I ne mogu
pobjeći toj istini.
Započela sam tekst o ženi, a
završavam, evo, sa ljubavlju. Što
nije nikakvo čudo, jer žena i ljubav
su povezae oduvijek, ženi je dato
da voli, da razmišlja o ljubavi,
dož ivljava je intimnije nego
muškarac. Pa je možda zbog tog
njenog odnosa prema ljubavi,
nemoguće ne dati joj tu istu ljubav,
ne voljeti je, i kao onu iniverzalnu,
sa svim gore opisanim svojstvima,
i kao onu jednu, izdvojenu od
mnoštva, posebnu, odabranu. Što
je jedan književnik rodnog mi
grada opisao usporedivši ljubav
prema ženi, sa ljubavlju prema
životu, rekavši da što je žena ako
ne život sam, toliko voljena, a tako
nepouzdana, nepredvidiva. Mrziti
je zbog tih osobina, bilo bi isto što
i mrziti život sam, a to je
nemoguće, jer nije u ljudskoj
prirodi. Jer ne može se Illiziti ono
što je najveći dar. Kome nema
cijene. Niti objašnjenja. I samo ga
treba znati cijeniti. Baš kao ženu.
LV
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Iz knjige prof. dr. Ante

,
Corića

"Ne možeš živjeti

vječno" (banjalučke priče)

PUTOVANJE ALE KIRIJE
ustekija bijaše dugo na suncu,
pa je Ale Kirija, spustivši se
na nju, osjetio blaženu toplinu
što mu je počela zagrijavati mršave
noge. Zažmiri kao da se našao u
pregrijanom hamamu, a zatim se
lagahno preturi na mehku ovčiju
kožicu uzdišući od zadovoljstva. Čim
leže, ogroman sunčani sać mu
pritisnu prsa vrelinom. - Nije dobro
zaspati na suncu! - uplaši Ale samog
sebe i hitro se pridiže na lakat.
Otvarajući s naporom očne kapke,
kroz zavjese trepavica zapljusnu ga
purpurna boja. Upravi pogled prema
debeloj hladovini oraha, ali se poboja
da bi tamo, u sjeni, moglo biti još
vlažno. Pod orahom se i usred ljeta
treba ogrnuti jorganom, jer je ljetna
prehlada teža od zimske.
Sjedeći pored dolačke džamijice
zagledao se Ale u glavati bašluk
svoga rahmetli oca, koji se više ne
može diviti sinu i njegovom avazu što
ga svakaodnevno pušta s drvenog
minareta. Čudio se kako, gledajući
očev nišan, ne osjeća ni tugu ni
napuštenost. Dole, ispod trave, je
otac, smiren i ' vječan, AlIahrahmetile, te on svoje sjedanje na
pustekiji iznad osjeća kao griješni
hasiluk. Ponekad se s naporom sjeti
njegova lika. Već mu je posve
izblijedio. Šapčući bi mu uputio
nekoliko toplih sinovskih riječi,
vjerujući da će otac čuti, jer Ahiret
možda i nije tako udaljen koliko se
misli. Sunce je sve jače prigrijavalo,
te mu se činilo da se topi između
dvije vatre: topla pustekija odozdo i
nebeska vatra odozgo pretvaraju ga u
mehki vosak. I kosti su mu se
zagrijale i omekšale od sunčanog
žara. - Zdrava je vatra za kostobolju,
nek je zažeže, ne bilo je! - misli Ale
opijen mirisom zohve. Uz put
razmišlja: trebalo bi je nabrati i
osušiti za zimu, jer liječi zubobolju.
Što li me ljudi zovu Kirija, kada mi je
ime i kraće i ljepše - mudruje Ale, pa
se neočekivano sjeti svoje hanumice
koja mu često pjevuši: - Hajde Ale,
kupi mi sandale!
U čaršiji ga znaju kao zakletog
neprijatelja svih putovanja i ponekad
se šale na račun te njegove
nastranosti. ali on je hirovit i
tvrdoglav i ne da se uvjeriti u
suprotno. - Ne traži šejtana, pa ga
nešeć ni naći' - kaže i ustrajno uživa
u snatrenju i nepokretnosti.
Pomalo je začuđen, pa čak i
zbenavljen što su ga toliki poznanici
zaokupili da nekamo pođe, da se već
jednom otisne iz tog svog Dolca kao
da je putovanje najvažnija stvar na
svijetu. Zar je zaista tako važno što
nisam mrdnuo dalje od Nevoselije i
Bojića hana. Kao da dunjaluk nije
svuda isti.
Inače, Ale bijaše rođeni govordžija.
Naročito je volio plašiti djecu koja se
natisnu oko njega. Besposlen Ale pa
priča, besposlena djeca pa slušaju. I
što je dan vedriji, sunčaniji, priče su

mu mračnije. Maštovito govori o
vukodlacima, agramama i džinskim
kolima, o silama nemjerljivim i
džehenemskoj vatri u kojoj se prže
nevjernici, i teško jadnom insanu ako,
pehlivaneći preko sirat - ćuprije,
izgubi ravnoteu i padne u vatrene
proValije. - Dok budem jahao na
kurbanu preko sirat - ćuprije, koja je
tanka poput britve, ja ću se držati
ovnu za rogove i on će mene prenijeti
u Džennet među rajske hurije
plavetnih očiju koje će mi objeručke
prihvatiti dušu. Blago meni, ja sam
hodža, zovem se Alija-Ale, što znači
Uzvšeni, a kuda hodža bije,
džehennemska vatra ne pali - zakikota
Ale mrdnuvši nosem. Volio je plašiti
djecu strašnim pričama i kada bi
otkrio strah u njihovim očicama,
pljesnuo bi dlanovima i presamitio se

Golubovi mu silijeću na ramena, na
fes, ajedan šareni hoda za njim poput
mačke. Uokviren blagom ljubavlju
ptica smiješio bi se kao blaženik s
perzijske minijature ...
Kad umre bogataš, Ale zdušno moli
talkin. Novaca dobije više od ostalih
jer ga smatraju Božijim čovjekom.
Tako se u njega uvijek nađe neka
forinta za hašluk. Kruh cvancikaš,
malo sudžuka, travničkog sira i Kirija
je zadovoljan. U sahanu, kad se vrati
kući poslije jacije, nađe se zvrk bajata
bureka ili kotur somun-maslenice. U
đugumu uvijek ima ledene vode.
Brat ga Ibro, koji je najbolje upoznat
s njegovim strahovima, godinama
nagovara da pođe s njim u Slatinu na
dernek, na teferić, da vidi svijeta, da
se razgali ... Kad u fijakeru voza age i
begove, zašto nebi provozao i

- Istina je to, Ale, ali ti je avaz
otančao. Jedva se čuje preko Vrbasa.
A nekad se, bogme, čuo sve gore do
Mejdana i još dalje.
Alija nerado sluša bratove oštre riječi
i stoga se žurno vukući za sobom
pustekiju. Odlazi pod džamijski zid
da sjedne na nju i da podalje od brata,
koji ga bihuzuri, nesmetano razmišlj a
o vilajetu iza brda, o blagodatima
šarenog božjeg beščediljka. Svaki put
drukčije zamišlja svoje nebo u
neviđenim krajevima i ta viđenja
nedostižnih arabeski uvijek ga iznova
uzbuđuju. Djeci objašnjava: - Ako se
popnete na brdo, možete pritkom
dotaknuti nebo! Bijaše uvjeren u ono
što je govorio i zato je govorio
uvjerljivo. Sve što je izvan vidokruga
- ravno je Ahiretu. - Ima li tamo, iza
planine, iza divote zelenih šumskih
vrhova, dobrih ljudi, ima li smrti i
hoda li Bog po zemlji, jesu li tamo
polja rodna ili su drac i glog i
golotinja siromašnog kamenjara? Što
li je s onu stranu? AlIahu-ekber!
Drugu stranu brda Kirija ne vidi i
premda vjeruje da i tamo nešto ima,
on ipak ne želi da neviđenu krajinu
ugleda prije vremena. Sve sa svojim
vaktom!
Što li me nagovaraju da pođem s
bratom u Slatinu kad je i tamo zemlja,
možda i gora od ove naše. I Iuda
djeca mi govore kako bih morao daje
već jednom odlučim na to putovanje,
da više ne oklijevam. A što dječurlija
znaju! Ne treba ići za dječjom pameti,
jah!
Jacija namaz mu je peta molitva po
redu, a Kiriji se čini da ga u zadnje
vrijeme, kad se uspne na drveni
minaret, dole pod njim još samo
slušaju stari krovovi, divlje haremske
ruže, sanjivi bašluci i skrivene grlice.
I gleda čaršiju s visine obložen
smirenošću.

od uzbuđenja: - Priznajte da se bojite,
priznajte! - upirao bi prst u njih.
Djeca bi se učas razbježala kroz
visoku travurinu. Smiješak
zadovoljstva ščućurio bi mu se u
rupici na obrazu, jer se, pošto su se
djeca razbježala, uvjerio da i on može
nekoga uplašiti.
Ale čvrsto vjeruje da neće imati većih
briga kad se nađe s onu stranu života,
jer je redovno ugađao Bogu
molitvama. Ugađao je često i sebi, ali
se nada da ga zbog toga neće nazvati
ružnim imenom. Svaki put, dok bi se
uspinjao uz rasklimane basmke
minareta, osjećao je kako se preko
ikindije, akšama i jacije sav ushićen
penje do zvijezda, do modrih ognjeva
Allahova stana, do ispod njegovih
stopala. Tu se smjerno zaustavlja i ne
smije podići oči. AlIahu-ekber!
Besposlene ptice, lahokrile skitnice
nebeske, veliki su prijatelji Kirije. On
ima baca mrvice somuna, a one mu za
uzvrat pjevaju iz haremskog šljivika.

rođenog brata - kaže Huso muhtar.
Muderizi, hafizi i softe nisu ništa bolji
od njega, a nisu ni pametniji.
Kad Ale raspreda o hurijama, brat mu
Ibro načuli uho, pa se zakašlje: - Sve
je to hava što ti govoriš, moj Ale!
Kako možeš govoriti o Džennetu i
hurijama, kad još nisi vidio Slatinu i
Jajce. Već si omatuhio, a svijeta nisi
vidio. Znaš li ti, bolan, kakav si bio
nekad, mlađahan softa, a pogledaj se
kakav si sad. Zar ne vidiš kako
vrijeme pretvara insane uđuturume!?
- Sve sa svojim vaktom! - odgovara
smireno Kirija. Kakav bi sad bio
Ferhad-paša daje živ? Ja sam, šućur
Allahu, zadovoljan što još hodam na
svojim nogama, što nisam deverli
glave i što se još mogu uspeti uz
minaret da se pomolim Svevišnjem.
Kruha, ima, kahve ima, studenac nije
daleko, a još mi ni hapovi nisu
potrebni. Od života ne tražim mnogo.
A Svevideći voli skromne i ponizne
ljude.

Neki dan na ulici, poslije džume u
Fehadiji, susreo muderiza Alemdara,
čovjeka tankoćutna i učena, koji je
primjetio da su mu riječi molitve
prazne i izlizane od duge upotrebe.
Kako ćeš praznim riječima ispuniti
život svojih vjernika? U riječi molitve
treba unijeti više ljubavi, treba
pronaći avaz pun vedrine i svjetlosti.
Kako pronaći takve riječi? Zar moje
riječi više nisu dobre? Eh,stari se! šaptao je Ale kao da se pravda
Svevišnjem procjeniteIju gradući
smeten prema Dolcu ...
Brat mu je obećao da će, ako pođe s
njim u Slatinu, povesti Mehu
vrbanjca, zvanog Papagajna, da ga
zabavlja veselim muhabetom. Ponijet
će i karboganajer ga Ale plaho voli,
pošto je mekahan kao ham-pamuk, a
on nejma zuba, pa mu dobro dođe što
ne mora žvakati, već samo istegne
vrat, a slatkiš sleti u bezdan. Tetoši
brat Alu kao maksuma i mazi ga samo
da krene s njim, da mu pokaže kako
se s brda ne mogu dohvatiti ni nebo
ni mjesec. Da mu dokaže, mudracu'
Ili još bolje: neka se Ale sam uvjeri u
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svoj bilmezluk.
Kada je Kirija, nakon dugog
kolebanja, konačno odlučio dajednog
jutra sjedne u bratov fijaker i krene u
neizvjesnost, lice mu bijaše blijedo i
unezvjereno. S nepojmljivom
tjskobom, koja mu se uvukla u sve
pore, razmišljao je o čudesima koja
ga čekaju u neviđenim krajevima.
Komšije izišle pred avlijska vrata da
ga pozdrave i isprate s nekoliko riječi
ohrabrenje, a neko dijete mu je u u
sveopćoj brzini i pometnji tutnulo
veliku crvenu ružu u ruku. te sad Ale
s tom ružom izgleda kao zbunjen
mladoženja koji odlazi isprositi
krasoticu. Ženskadija virka kroz
zamandaljene kapije ipodsmješljivo
se dozi va: - Ode Ale!
Dva puta su fijakerom premostili
zeleni Vrbas. Za vrijeme vožnje
Kirija je žurio u nešto nejasno ili u
nešto što je samo on vidio zveckajući
tespihom i mrljaljući molitve. Uplašio
ga prijelaz preko mosta. Ako se
daske, ne daj Bože, provale, odoh ja
prije vakta na Ahiret, u dubine. Čelo
mu je već ošamućeno prazninom
nade i smrtnim znojem. Premda mu je
brat Ibro obećao mnoge prijatnosti,
teško je podnosio odsutnost žene i
sokoka, a svoju odluku da krene na
put tumačio je kao nesvjesnu želju za
samouništenjem. Sjetio se matere,
koja ga je uvijek sa strepnjom
ispraćala u mejtef:
- Sine, čuvaj se fijakera!
Kad su konji uzvukli fijaker na vrh
Krcmarića i kad je šumski hlad počeo
gušiti hladnoćom, iznenada se začu
grmljavina vjetra. Ale se prestravljen
podiže sa sjedišta i poče bacati divlje
i zbenavljene poglede preko bratovog
ramena. Tamnozelena šuma se
uzbibala i sumila kao ogroman val
koji je prijetio da se sklopi nad njim
čim zađe iza prve okuke. Drugi nalet
vjetra, koji mu baci grančicu u lice,
Ale nije mogao izdržati i nespretno je
iskočio iz fijakera i bacio se po travi.
- Aman jarabi, gdje ja ovo, brate
rođeni,svoje kosti zanesoh. Vraćaj me
kući, ako Boga znadeš! Meni su
vrane mozak popile kad sam, grdna
rano, pristao da krenem na ovako
opasan put!
Brat mu Ibro, bez riječi, polahko
okrenu fijaker, zatim siđe sa sjedišta
i podiže brata sa zemlje. Ale drhteći
promuca: - Dohvati mi fes ! pokazujući prema grmu kamo se fes
zajedno s ahmedijom otkotrljao.
Umjesto u Slatinu krenuše niz brdo.
kući.
U Ale pogled luckast i
izgubljen, a raskuštrana kosa mu
virka ispod fesa koji se malo naherio.
Tek kada između prorijeđenih stabala
ugleda zlatasto sunce poput izlizanog
šorvana i prva čaršijska zdanja, Ale
odahnu kao da zbacuje sa sebe težak
teret što gaje cijelo vrijeme pritiskao
kao mora.
Prilog pripremio:
Bedrudin GUŠiĆ

SabaH

lISTAMO STARE KNJIGE
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POEZIJA •

OPORUKA SINU HASANU

HARFA U POLJU
Sinak moj, kad sam opazio da sam
dobrahno ostario i kad sam
primijetio da slabim, požurih s
oporukom svojom tebi te iznesoh
glavne poruke njezine, kako me
smrt ne bi sustigla prije nego ti
otkrijem ono što mi je u srcu, prije
nego što pamet moja bude
pogođena kako je pogođeno tijelo
moje i prije nego što te nadvladaju
sile strasti ili iskušenja svijeta ovog.
Ćineći te poput deve tvrdoglave.
Srce čovjeka mlada doista je kao
zemlja neobrađena koja prima sve
što se u nju baci. Požurih zato da te
odgoj im prije nego ti srce otvrdne i
um ti postane zauzet., tako da bi bio
pripravan prihvatiti kroz razum svoj
plodove iskustva drugih. Tako bi
bio pošteđen da sam prolaziš kroz
ta iskustva.
Znaj, sinak moj, ono što bi najviše
želio da usvojiš za sebe iz oporuke
moje jeste da si svjestan Boga, da
se ograničiš na ono što ti je Allah
učinio obaveznim i da slijediš djela
minulih predaka svojih i ljudi
dobrih porodice svoje. Prije nego se
okušaš u tome, zatraži pomoć od
Boga svoga i obrati Mu se da ti to
omogući da uspiješ i da napustiš sve
ono što bi te bacilo u sumnju ili
odvelo u zabludu. Kad se uvjeriš da
ti je srce čisto i ponizno i da se
mišljenje tvoje upotpunilo i sabralo,
te da ti je to postalo brigom
jedinom, onda ćeš uvidjeti ono što
sam ti razjasnio.
Nastoj dobro shvatiti savjet, sinak
moj, i znaj da je Gospodar smrti
također Gospodar života, da Onaj
Koji stvara također umrtvljuje, da
je Onaj Koji daje bolest također i
Izljećitelj. Svijet ovaj traje na način
kojije Allah ustvrdio zanj u odnosu
na zadovoljstva njegova, kušnje,
nagrade na Danu sudnjem i sve ono
što On hoće a ti ne znaš. Ako nešto
od voga nisi razumio, tada to pripiši
neznanju svome o tom, jer kad si
rođen, rođen si kao nezanlica.
Potom si stekao znanje. Mnogo je
onoga o čemu si neznalica i u čemu
se koleba misao tvoja i luta pogled
tovj, ali ga poslije spoznaš. Drži se
zato Onoga Koji te je stvorio,
opskrbu ti dao i potpunim te učinio.
Neka služenje tvoje bude Njemu,
čežnja tvoja prema Njemu, a
strepnja tvoja od Njega.
Znaj sinak moj, da niko nije
izvjestio o Bogu Uzvišenom kao što
je izvijestio Poslanik - blagoslovi
Božiji neka su s njim i njegovim!
Zato budi zdovoljan s njim kao
vodičem i predvodnikom prema
izbavljenju. Doista neću štedjeti

mjeru svoju - ustrajava na njoj.
Veza najpouzdanija koje se
držiš jest veza između tebe i
Boga Uzvišenog. Onaj koji se
ne brine o tebi, neprijatelj tije.
Kad pohlepa vodi uništenju,
odricanje je postignuće. Nije
manjkavost svaka vidljiva, niti
je prilika svaka iskoristiva.
Poštuj bližu rodbinu svoju jer
oni su krila kojima letiš,
početak kojem se vraćaš i ruke
kojima napadaš. Položi vjeru
svoju i svijet svoj Bogu na
čuvanje i išći od Njega da
odredi najbolje za te spram
bliskog i dalekog, svijeta ovog
i budućeg.
Selam!
Izvor podataka: Staza rjedtosti
Prijevod
Rusmir
Mahmutćehajić, Mehmedalija
Hadžić

truda nikakva da bih te
posavjetovao. I doista, čak ako se
silno potrudiš, nećeš moći postići
dobrobit kakvu osobno imam za
tebe.
Sinak moj, učini sebe mjerom u
onom što je između tebe i drugih.
Tako, želi drugom ono što želiš
sebi, a mrzi u njega ono što mrziš
u sebe. N e tlači, kao što i ne želiš
da budeš tlačen. Ćini dobro, ako
što želiš da dobro bude činjeno
tebi. Smatraj lošim za sebe što
god smatraš lošim za druge.
Zadovolji se u ljudi onim čime si
zadovoljan s njima u vezi sa
sobom: Ne govori o onome što
ne znaš, čak ni o onom o čemu
znaš vrlo malo. Ne reci drugima
ono što ne voliš da bude kazano
tebi.
Znaj da je ushićivanje sobom
suprotno isrpavnosti i nesreća za
razum. Ojačaj, zato, napor svoj i
ne postani rizničar za drugog.
Kad si vođen na putu pravom,
budi skrušen pred Gospodarom
svojim koliko god više možeš.
Znaj, sinak moj, kad bi Gospodar
tvoj imao sudionika poslanici
njegovi bi ti također dolazili i ti
bi vidio znake vlasti i moći
njegove, te bi upoznao djela i
svojstva njegova. Ali, Onje Bog.
Jedan i Jedini, kako je On opisao
Sebe Sama. Niko Mu ne može biti
oprečan u vlasti Njegovoj. Onje
oduvijek i zauvijek.
Znaj da je ispred tebe uspon
tegoban i strm, na kojem će osoba
s bremenom lahkim biti u
položaju boljem od one s teškim,
dok će spora i na njemu biti u
položaju gorem od brze. Tvoj

krajnji ishod prolaženja to, bit će
neizbježno ili Dženet ili
Džehenem. Razvidi zato, radi
sebe, prije spuštanja i pripremi
mjesto prije stizanja, jer poslije
smrti nema primicanja nikakva,
niti povratka na svijet ovaj.
Znaj da tije Onaj u Ćijoj su vlasti
riznice nebesa i zemlje dopustio da
ga moliš i da ti je obećao primanje
molitve. On ti je naredio da išćeš
od Njega, da bi ti On udijelio, i da
tražiš milost Njegovu, da bi ti se
On smilovao. A ako pogriješiš, On
te ne priječi u pokajanju On ne žuri
s kaznom. On ti je otvorio kapiju
kajanja i kapiju traženja
zadovoljstva. Položi pred Njega
potrebe svoje, razotkrij se pred
Njim, požali Mu se na brige svoje,
moli Ga da otkloni neprilike tvoje,
utječi se pomoći Njegovoj u
poslovima svojim i traži iz riznica
milosti Njegovih ono što niko
drugi ne može dati a to je duljina
života, zdravlje tijela i obilje
opskrbe. Uz to, Onje stavio ključe
riznica svojih u ruke tvoje, time što
ti je dopustio da od Njega tražiš.
Budi zato ponizan u iskanju i sUeči
na način najljepši jer mnog je
iskanja, koja vode gubljenju.
Ponašaj se prema bratu svome tako
da ti čuvaš srodstvo ako ga on i
zanemari. Kad se on udaljava,
približuj mu se. Kad je on strog,
budi blag. Budi blag prema onom
koji je grub prema tebi, jer je
vjerojatno da će on ubrzo postati
blag prema. tebi. Postupaj
blagonaklono s neprijateljem
svojim, jer je to ugodnije od dva
uspjeha. Onaj koji krši pravo
sužava put svoj. Ko se ograniči na
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Prilog pripremio: Osman
GUZINA - Mostarac

Iz široka se polja
glazbala nekog
jecaj javlja.
Zanesenjak vjetar
•
•• u zelenu harfu
•
trave
•
•
•
•• prstima dira,
••
i sad,
•
opcaran •
•
•
svira,
•
•
•
svira.
•
v

•••
Ibrahim Kaj an
•••••••••••••••••••

PISMO SARADNIKA

"'..

DA SE NE ZABORAVI!!!

Poštovani prijatelji,
U
prilogu
vam
dostavljam nekoiko
mojih radova pa ako
vam se dopadnu,
iskoristite. Stavio sam
ih u najlon da se ne
lome i da se sačuva
olovka jer je jako
mehka pa se lahko
prenosi
dodirom
prstiju. Ja sam nešto
probao kopirati pa je
kopija dobra.
Dragi moj Šukrija, da
bi ovo čovjek radio
treba bit rahat a to je u
ovoj tuđini teško, često
poželim da sam ptica
pa je ona skoro na svim
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radovima,
nemojte
zamjeriti.
Evo, toliko za ovaj put.
Javi mi kad ovo dobijete.
Na kraju, želim vam sve
najbolje
povodom
nastupajućeg jubilarnog
IOO-tog broja "SabaHa" da ga u zdravlju i
rahatIuku dočekate.
Istrajte jer nama,
Bošnjacima treba više
informisanja da znamo
ko smo, gdje smo i zašto
smo, a SabaH to dobro
radi. Neka vam je sa
srećom i hairli.
Uz srdačne sie ame
Izet Ćerimagić

HISTORIJA BiH
Josip

SabaH

Vrbić

Bosna i Hercegovina u 19

stoljeću

JAČANJE I POBUNA BOSANSKIH VELIKAŠA
(nastavak iz prošlog broja)

~
V načine slomiti bošnjačku tvrdoglavost
adžihi Mehmed-paša nastojao je na sve

koja je, što se Carigrada tiče, bila
prevršila sve mjere strpljivosti. Bošnjački
ustanici, sad pod vodstvom Ali-paše Fidhića
sukobe se s carskom vojskom na Alipašinom
polju, između Zenice i Žepča, ali budu potučeni.
Ali-paša se preda i umre u progonstvu kao i
mnogi drugi bosanski velikaši: livanjski muftija
Šaćir ef. Karabegović, Hasan-beg Kulenović, da
spomenem samo ova dva velikaša; a Bosna i
Hercegovina, po drugi puta, pade pod tursku
vlast.
"Tako nestade starih alajbega, - žali Safvet-beg
Bašaćig - zajima i spahija, koji su kroz četiri
vijeka u svako doba godine na mig Sandžak
bega našli se na određenu mjestu i svojim
prsima kao neprodoran zid štitili domovinu i
carevinu od Evrope. Svaki grm u Ugarskoj,
HrvatskOj, Dalmaciji, Srbiji, južnoj Rusiji i u
ponosnoj Bosni ijunačkoj Hercegovini natopili
su svojom viteškom krvi boreći se za Tursku i
njezinu moć, koja im evo sada zahvali potpunim
poniženjem.
"Pod starim imenom zajima i spahija završili su
sjajnu i krvavu prošlost ne osramotivši nigda
svog oružja na junačkom mejdanu. "
Nove uredbe u Bosni i Hercegovini naiđu opet
na veliki otpor Bošnjaka. 1837. Digne se vezir
Vedžihija iz Travnika da pokori Krajišnike, koji
mu umaknu, ali za uzvrat on počini po Krajini
velike zločine i preko Livna se, u rujnu iste
godine, vrati u Travnik. Ne bi Vedžihi-paša tako
lako hodao Krajinom da mu ne pomogoše neki
krajiški prvaci, Mehmed-beg Bišćević i ostali.
Po njihovu nagoovru, pošalje . vezir u
progonstvo veliki broj bosanskih velikaša.
Koncem vezirovanja Vedžihi-paše umre sultan
Mahmud II, a naslijedi ga 16-godišnji sin
Abdul-Medžid (1839.-1861.) za koga preuze
upravu države, veliki vezir Rešid-paša. Rešidpaša i novi sultan odluče da Tursku uvedu u red
naprednih evropskih država i počeše provoditi
reforme po čitavom carstvu po kojima se daje
sloboda vjere, imanja, časti i sigurnosti svim
ljudima bez obzira na vjeru i narodnost. Osim
toga, uvedeno je redovito novačenje vojske i
opće plaćanje poreza prema posjedu i imetku.
Ove naredbe, premda plemenite i spasonosne,
nisu se mogle provesti u BiH ne samo poradi
otpora bosanskih velikaša, nego i zbog
pomanjakanja sposobnih i poštenih ljudi koji bi
imali sprovesti te reforme. Sada nastadoše i
borbe između aga i kmetova, koje će se uskoro
pretvoriti u otvorene bune kršćana proti v
muslimana.
Kako u Bosni tako je bilo i u Hercegovini, gc~~
je samovoljni i skoro nasilnički pašovao A!ipaša Rizvanbegović kao samostalni
hercegovački vezir. Kako on tako su se za njim
povodili i neki drugi hercegovački age i ajani i
zbog njihovog okrutnog vladanja i nasilja nad
rajom, izbijale su česte pobune kršćana, a
osobito Crnogoraca. U jednoj takvoj pobuni iz
zasjede Crnogorci ubiju Smail-agu Čngića. U to
se bio upleo i Petar II Petrović Njegoš, pjesnik
"Gorskog Vijenca ", koji da se osveti agi zbog
pogibije Crnogoraca i nekoliko članova svoje

porodice, namami ga da pokupi preostali harač
gdje ga dočeka crnogorska vojska i ubije 5.
oktobra 1841, kod Mljetička, zajedno s
njegovom pratnjom. Ovaj događaj je odjeknuo
među kršćanskom sirotinjom kojima je Smailaga bio "strah i trepet", naravno, po narodnoj
crnogorskoj predaji, koji su se u svojim
prpadima ponašali mnogo gore od Turaka.
Pogibija Smail - agina bila se dojmila i
hrvatskog pjesnika Ivana Mažuranića kojije taj
događaj opjevao u svom poznatom eposu "Smrt
Smail-age Ćengića" (1844.), u kojem ne
prikazuje agu bašu u najljepšem svjetulu.
Smail-aga Čengić je bio turskog porijekla.
Čengići su u Bosnu došli iz male Azije oko
1553, kada prvi od njih Kara Osman-beg
postaje bosanski paša.
Hrvatski povjesničar Ferdo Šišić u svojoj
raspravi:"Podibija Smail-age Ćengića"
(Hrvatsko kolo IV, 1908.) Ističe daje Smail-aga
bio "veoma pravedan i čovjekoljubiv gospodar,
zaštićujUĆi na svakom koraku svoju raju ", i da
ga je "nada sve resila mirnoća i trijeznost, a
rijetko kad bi planuo gnjevom ".dakle, njegov
lik uMažuranićevu eposu nije historijski vjeran.
Poslije nekog vremena relativnog primirja u
Bosni, poče opet provoditi reforme novi
bosanski vezir Tahir-paša (1846.-1850.) .
Najprije je pokorio Sarajlije, ali kad je krenuo
na Krajinu, oni mu pružiše žestoki otpor i
primoraše ga da se vrati u Travnik gdje i umre
od kolere. Za njegova vezirovanja proglašen je
bio ferman kojim se ukinulo kmetsko kulučenje
(1848.). Umjesto toga muslimanski posjednici
zatraže da im kmetovi daju trećinu s njive i
polovinu s livada.
Jasno, ovih reforma se nisu pridržavali najviše
opet turski službenici pa ni sami namjesnici i
veziri. Carigrad pošalje Ibrahim-pašu da
pomogne bosanskom Tahir-paši provesti
reforme, ali on umre u aprilu 1850. prije nego
mu pomoć stiže.
Tahir-pašina uprava u BiH bila je okrutna. Bio
je naoko gorljiv pristaša reforme, a sam ih se
nije nikada pridržavao, a protiv carskih
naredaba je mučio protivnika: javno ih šibao,
zlostavljao i ponižavao na nedostojan način.
Onda se nije ni čuditi ponašanju nekih Bošnjaka
u takva vremena, kada su sami veziri, koji su
trebali svojim primjerom pokazivati narodu
kako se poštuju carske naredbe, svakim danom
kršili pravila reforme i zlorabili svoju vlast u
svoje vastite svrhe; jedni da iskale bijes nad
Bošnjacima, a drugi da se obogate tuđom
mukom
"Ljuto se griješe o Bosnu, - opet Safvet-beg
Bašagić
koji sve grijehe pripuisuju
tvrdoglavosti njezinih sinova, jer kako smo čuli
i kako ćemo naskoro čuti, carski veziri na račun
reforma počinjali su više smutnja i bezakonja,
već kratkovidna narodna masa, koja nije imala
povjerenja u bezdušne nosioce tako zvane
kulture. "
1 bez obzira na orkutnost i pokvarenost carskih
namjesnika u Bosni, (Hercegovina je pod
mudrom vladavinom Ali-paše Rizvanbegovića,
lakše i lukavije provodila reforme, a još lakše
poslije pogibije Smail-age Čengića 1840.)

provedba reformi nije išla lako. Bošnjaci se
uteknu Carigradu u zaštitu od Tahir-pašine
smaovolje i pozovu carsku upravu da jednom i
zauvijek provede reforme u Bosni. Carigrad
sada pošalje u Bosnu Omer pašu Latasa, koji je
tada boravio u Bukureštu, jer da je on jedini
među turskim vojskovođama bio dorastao
takvoj zadaći.

Omer-pašin zlum U Bosni
Omer-paša Latas rođen je 1806. u selu Janja
Gora, općina Plaški, kao sin nadporučnika.
Zvao se Mihajlo Latas i svršio je u Gospiću
vojničku školu. Potomje dodijeljen stožeru kao
"kadet feljbaba", ali je ubrzo odbjegao u
Tursku, poturčio se i svojom sposobnošću
došao do ranga paše (generala).
Omer-paša Latas, koji nije bio baš prijateljski
naklonjen bosanskim velikašima, rado prihvati
ponuđeni mu priliku da se s njima ogleda u
njihovoj domovini Bosni. On najprije ode u
Carigrad po upute kako Bosnu smiriti i urediti,
ali umjesto toga, izgleda, date su mu upute kako
Bosnu upropastiti.
Krene on na Bosnu s dobro opremljenom
vojskom i s oko tridesetak topova, ali na putu ga
stigne vijest o pobuni u Bugarskoj. U Bosnu
pošalje svog namjesnika, a on se odmah uputi u
Bugarsku, u kojoj na brzu ruku sredi prilike
popuštajući pobunjenicima i dajući im sve što
su tražili, samo da se što prije domogne Bosne,
jer se bojao da ne bi Porta tamo poslala nekog
drugog umjesto njega.
Polovicom ramazana 1850. stigne on u Sarajevo
i sazove sve bosanske i hercegovačke vlikaše i
pročita im carski ferman o reformama kojima su
se Bošnjaci dosada odupirali. l bez obzira na
prijetnje Omer-pašine, Bošnjaci se odupru i
njemu,jer njegov način ophoda s ljudima bio je
okrutan, nepravedan i nezakonit. On se rado
kleo tvrdom vjerom, mada do nje nije nimalo
držao, a to je vjerovatno baštinio iz svoje vlaške
prošlosti. Koristio je svoju misiju da bi se što
bolje i što prije obogatio plijenom i otimačinom
imanja i zlata bosanskih velikaša koje je stavljao
u zatvore i ubijao. Tako su zaglavili uglavnom
svi posavski begovi. Takvo ponašanje Omerpaše Latasa izazvalo je veliko ogorčenje u
zemlji. Bošnajci se potuže caru na zločinačko
ponašanje Omer-pašino i zbog terora nad
prvacima koji su uvijek stojali na braniku
carevine. Omer-paša je imao bolje veze u
Craigradu, i bošnjačka pritužba bude odbijena.
Sad ohrabren, Omer-paša skrši najprije otpror u
Posavini, a zatim svrgne s vlasti hercegovačkog
vezira ali-pašu Rizvanbeogvića, i baci ga u
tamnicu (1851.) i naposlijetku satre Krajinu oko
Banja Luke i Bihaća, gdje nije bilo carske vlasti
još od 1832.
Omer-paša nastavi sa svojim reformama i u
Hercegovinu pošalje svog namjesnika Hajrudinpašu, kojem Ali-paša Rizvanbegović Stočević
na Buni u brk otkresa:"Ako provedete reforme
u Bosni i Hercegovini - anadan seni - nećete ih
moći održati ni punih tridest godina ". l danas
kako znamo to se Ali-pašino proročanstvo
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ispunilo 1878.
Kasnije, na prevaru bude lišen svih časti i
imanja ponosni Ali-paša, a Omer-pašini Arnauti
nisu mogli čekati da se domognu nakita u
ženskim kosama, pa su im ih sabljama rezali.
Kadje čuo Omer-paša Latas za Alipašin udes, i
sam se požuri da se dočepa njegova blaga, ali
bude mu prekasno, jer sve je bilo već
razgralbjeno. Ali-pašu Stočevića je dao Omerpaša Latas vezana na magarcu voditi Bosnom i
Hercegovinom da vidi Bosna i Hercegovina u
koga se uzdala; i prijetio se svim bosanskim i
hercegovačkim velikašaima da će im se isto
dogoditi, ako se ne pokore. l kad su Ali-pašu
doveli svezana u Krajinu, Omer-paši, on ga,
starca od 80 godina, dade pogubiti.
Najposlije pade i Krajina, 27. travnja 1851,
kojim datumom završava gospodujući elemenat
u Bosni i Hercegovini svoju burnu prošlost.
I kadje Omer-paša mislio daje sve gotovo i da
je posao u Bosni i Hercegovini dobro obavio; i
daje utrnuo i zadnju iskru ponosa i satro klicu
otpora prema carevini, on sazove ostatak
ostataka bošnjačkih prvaka, i uz krupne pogrde
i psovke očita im još posljednju lekciju:"Da
vam car :!ene zaište, treba da mu ih date. "Na to
mu Ahmed-beg Vilić dobaci:"Mi znamo da bi ti
to danas učinio, ali ti Bog ne da. "Kad je Omerpaša čuo ove riječi, završio je svoju litaniju
Bošnjacima riječima: "Međer, imajoš pOllosnih
Bošnjaka I "
Omer-paša je Bosnu i Hercegovinu razdijelio u
6 okružja kojima je stajao na čelu kajmekaIII
koji je bio u isto vrijeme i upravitelj i sudac.
Okružja je opet podijelio na mudiriuke kojima
na čelu su stajali mudiri kao upravitelj, a kadije
kao suci. U Sarajevu je sjedio vrhovni sudac
(mula) Ukinuo je spahijski sistem i uveo
novačenje redovne vojske, ali agrarno pitanje
ostade netaknuto. Tada je (1850.) osnovan u
Sarajevu i austrijski generalni konzulat koji je,
naravno, sve jače utjecao na pučanstvo;
muslimani su pred njim više strepili nego li pred
svojom vlastitom vladom, dok su u njemu
kršćani gledali svoga zaštitnika.
1 kad je Omer-paša vidio da je kraj njegovim
protivnicima, obrati se svojim prijatiejima i
savjetnicima, a među njima i Ali-begu Džiniću,
i sve ih redom otpremi na Bospor da tamo
razmišljaju o propasti Troje.
Bašagić tvrdi da je sudbina bila poštedila od
Latasova zuluma tek dvojicu bošnjačkih
velikaša koji su se isticali u tadašnjem javnom
životu: Hasan-bega Resulbegovića i Dervišbega Teskeredžića.
O Omer-paši Latasu i njegovu djelu zapisao je
i njegov nekadašnji poštovalac fra Ivan Frano
Jukić: "Proći će i stotina godina, a rane im
(Bošnjacima i Hercegovcima) neće zarasti, niti
će ono, što su pogubili, ikada više steći! Od više
stotina godina, što su im praoci stekli, to sada
sve ode Arnautu i nizamu u torbu. "
Svemu tome učini kraj Berlinski kongres koji
13.jula 1878. dadedozvolu Austrijsko-ugarskoj
monarhiji da okupira Bosnu i Hercegovinu.

(nastavak u slijedećem broju)

BOSANSKA KUHINJA

SabaH

TOPE:
Posebnu grupu jela čine tzv. tope (topa, rastopljeno) što bi donekle odgovaralo švajcarskom "fondy". To su brza jela na
bazi raznih kombinacija, a osnova je topljena masnoća (kajmak, buter, maslo, juha ili masnoća od pečenja) - saft, mliječni
i mesni dodaci. Ovakvo jelo se servira u toplom tanjiru i konzumira toplo i sa saftom. Uz topu se servira i nakrižan crveni
luk kao prilog.

v

~

RASTOPLJENO

Rastopljeno je
vrsta čimbura,
koje
je
karakteristično za
Sarajevo i servira
se iza čorbe, dakle
kao neka vrsta
medujela. Spravlja
se za svaku osobu
u posebnoj maloj
tepsijici (tembali)
za rastopljeno.
U svaku tepsijicu
stavi se malo

masla (masnoće),
malo
slatkog
mlijeka i razije
jedno jaje. Ovo se
sve izmiješa, stavi
na vatru, a zatim
doda 5-10 dkg
izdrobljenog
kajmaka (slanog,
starog), te sve
provre.
Servira se vruće u
istoj tepsij ici u
kojoj je itopljeno.
A

TOPA
Topa ili rastop predstavlja
čimbur od jaja i kajmaka,
a servira se prje čorbe (kao
prvo jelo) za ramazanskih
i drugih večera. Naziv topa
dolazi vjerovatno od topiti
(kajmak).
114 kg romanijskog (dakle
planinskog)
slanog
kajmaka se rastopi na tavi
(bolje sahanu ili tembali)

tako da počne vriti.
Onda se na rastopljen
kajmak "ubije" 1-3 jaja
i skine s vatre. Servira
se toplo. (Ako je
potrebno, u kajmak se
doda malo vode). Uz
topu se servira somun,
tako da se može
viljuškom namakati u
topu.

ĆIMBUR-TOPA
Tanko narezati debelog
suhog mesa i staviti u
metalni tanjir na sredinu
da se ucvlji. Dodati nešto
masnoće sa strane (butera,
margarina i sl.) Kada sva
ta masnoć a uza vrij e,
dodati tanko rezanog krtog

suhog mesa i na to sitno
izdrobljeni mladi sir.
Smanjiti vatru i kada
počne sir da se topi,
servirati toplo u posudi
u kojoj je topa i
spravljena.

PILEĆA TOPA
Isto tako ako imamo
pilećeg pečenog ili
kuhanog mesa od
ranije možemo ga
srpaviti kao toplo
jelo. Malo masnoće
od pileta (gdje se
peklo) i li druge
masnoće staviti na

tavu (metalni tanjir)
i ugrijati, izreckano
ili kosano pileće
meso,
pokriti
p o k lop e e m ,
isključiti vatu i
ostaviti
neko
vrIJ eme da se
pihtija.

JAPRAK·TOPA
Kao što je već rečeno, kod topa i rastopljenog moguće su
razne kombinacije. Evo jedne od njih. Pri ruci imamo nešto
japraka i u sup i kuhanog mesa.
Na metalnom tanjiru rastopiti nešto butera, kada uzavrije,
dodati čirnano (iskosano) kuhano meso, Kada se meso malo
zapeče, dodati malo juhe (čiste čorbe). Pustiti da provrije i
servirati toplo u istoj posudi u kojoj je i spravljeno.

POVLAKA·TOPA
Rastopiti i uzavreti butera u sahanu (tembala, metalni tanjir,)
ako nema butera, onda uzeti fmog ulja, dodati izdrobljenog
mladog sira i povlake, posoliti i pustiti na tihoj vatri da
neko vrijeme vrijucka.
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NARUOZBENICA
ZA PRETPLATU
NA SabaH

Badlo 1tfusll.....nsld Glas
Isla.slce ZaJedalee
SVAKE SUBOTE

FM 91.5 Mz

Ime i Prezime

od II:eeAJI - 11:38AJ1

Adresa stanovanja

r*

Grad - Država - Zip Code

'-..:

- - - - - - Broj Telefona - - - - - - - -

Popunite gore navedene podatke, isjecite
narudžbenicu, priložite ček ili Money
order u željenom iznosu i pošaljite na
adresu redakcije
:\dresa redakcije je:

za sve informacije
nazovite na:
Tel: (718) 726-5258
Bepp: (917) 564-4344

r*
'-...:

AMALOUMMIH

SabaH

Attorney At .Law

43 - 07 Broadwa)'
Astoria. NY 11103

305 Broadway. Suite 1102
New York, NY 10007
Tel. 212-385 .. 1717

U CIJENU PRETPLATE SU URAČUNATI I POSTANSKI TROSKOVI

PRET PLAT A NA 3 MJESECA 525.00
PRETPLAT A NA 6 MJESECI 548.00
PRETPLA TA NA 12 MJESECI 596.00

36-10 Ditmars Blvo
Astoria. NY 11105
Tel. 718-726-6~OO

1«0 IMAlE PROB.EMAS6i
·,M,GRAC,ON,M STATUSOM • NESRRETNIM SLUCAJEVIMA
• KR1MlNALNIM RADNJAMA • FINANSIJSKIM BANKROTOW,

• BIZNISOM • RAZVODOM BRAKA
",(,l !AJTE SabaH DA"BI
sTE BILI OBAVIJESTENI! JAVrrE SE JER MI VAM MOŽEMo POMOĆI

rt .
!

I

ISPRAVKA

tUtw@@ti!N&tJn@t-

BOŠNJACKI S\,ADBE~I RAJ
3371 Eastcheste,.r Road " ~',,' .

Spremamo

l

l

Bo:~;;~~;d~:'k ~r

u stilu vaie tradicije
• Raspolazemo sa 4 sale
• Zasebna soba za mladu ,\1/ <mo / Ila IIl/mlCIII
Privatni parking
1\ ".\', Fm'" vod,Hallor COIll
• Specijaliteti Bolnjacke kuhinje

718.654.4200

"

il .
\\

~

U prošlom, 96 broju SabaH-a
potlaala se greška u članku
"Biografija o koreografu"
gdje je pisalo .. ,"Gospodin
Samir Handanović rođen je
2,8.1996, godine ... " A trebalo
je da piše :
.. ,"Gospodin Samir

Za sve informacije nazovite
~ Bill Mayer

.-t-o......' "

!BELLA ADELINA'S

Handanović rođenje

2.8.1966 .. ."
Njegov broj telefona je,
naravno ako vam treba
koreograf: 208-736-4994

Vlasnici: braca Radoncic

REST AURANT
62 CHURCH A VB
Brooklyn., NY

Tel: 718-851-8550
Otvoreno-7 dana u nedelji

Po' Ut' Sr' Ce :od 8am do lam
Pe' Su' Ne :od 8am do 3am
---------:--:--:------

Nudimo sve vrste jela iz
asortimana domace kuhinje
.
.
od pasulja, preko pita do
\ ribljih specijaliteta

l'
b h'
.
Su JO Su ra ImOVIC
*Kuhar-Specijalista
Sa 15 godina iskustva
i __________________________________________
L
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343 Behnont Ave. Haledon, NJ 07508

DODAKNITE SVJET

PUTUJfE SA NAMA I NAJBOLJIM KOMPANIJAMA UEUROPU

1-800-565-4440
Radno vrjeme:
l
Radnim danom od 9 do 7:30 Te .(973) 904-0333
Vikendom od 9 do 6
Fax.(973) 942-1059

~Mln~~dtJn~~
Sčarčaje"Vo- $590
Zčagreb-$520

~ ..bro~-$590
Zčadčar- $590

....lča-$590
Y.rča..ča-$590

Nazovite nas iz d.iele An,erike n •• naš hesplatni broj telet"ona
za sve .. stale speei.ialne uslu~e
ke ... sto su prev .. di, ~arand.i" ili iDli~radja

COMPLETE AUTO SERVICE &REPAIRS
COMPUTER DIAGNOSTICS, A/C, INSPECTION

PRVA LJUBAV
Miralem

Resulović

- Trebinjac

Prva ljubav u malom sokaku
pd zvjeydanim nebom maslina drhti
žeđ rosu bez milosti pije
ubod trna ženstvenost trpi.
Gnijezdo se rasu u ljubavnoj igri
sazrelo klasje ratara treba
mati sa sinom gori u brigi
nevina duša zaštitu sniva.
Blijedi uzdah samoći se udvara
lišće suho ka drmi šapće
izgubismo zauvijek svježinu i ljubav
iz naših bora iznemoglost dahće.

PAH ltHE TRAVEL
41·04 30.th Avenue
ASTORIA, N~111 03
Tel: (718) 27 . .8395
Fax: (718) 2
·8396

~

"

Moja ljubav daleko daleko
tišina je beskrajna skriva
srebreni vali Bosne je maze
W,U;'llHU akšamskom, zemlja i nebo
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ISPORT

SabaH I

Stručni

štab Sarajeva
debituje u derbiju
NE ZNAMO SE BRANITI
Nećemo

igrati zatvoreno, jer ovi
znaju samo za napad * Na
Grbavici sazrijeva ekipa
Kao i ekipa, i Stručni štab Sarajeva u
nedjelju polaže najteži ispit ove
sezone. Agim Nikolić će prvi put
povesti svoj tim na Grbavicu, debitirati
u derbiju. Utakmicu sa ljutim rivalom
očekuje nestrpljivo, svjestan prilike i
opasnosti koju derbi nosi. - I u najtežoj
situaciji, čovjek se nada najboljem.
Pored svih problema koje imamo pred
ovu utakmicu i trenutne situacije, u
dubini sam optimista. Vjerujem i
nadam se najboljoj partiji ,
priželjkujem pobjedu - kaže Nikolić.
Mogu li važnost utakmice i
atmosfera sputati vaše igrače?
- Ne znam, u to ćemo se uvjeriti na
licu mjesta. Derbiji su utakmice u
kojima sazrijevaju igrači, ekipe. I za
mene je ta reakcija nepoznanica,
nadam se da će moj i igrači i u atmosferi
pronaći motiv. Ćinjenicaje da nam ova
utakmica puno znači, da je prekretnica.
Ako pobijedimo, pribižit ćemo se vrhu,
i neće se o prvaku raspravljati bez nas.
Poraz bi nas udaljio od tog cilja, ne bi
bio dobar za klub ni za ekipu.
U gostima Sarajevo ne briljira, kako
se
mislite
suprotstaviti
igrači

prvoplasiranom Želji?
- Nećemo se braniti, nećemo igrati
zatvoreno, jer to ni ne znamo. Ne
insistiram uvijek na ofanzivi, ali
jednostavno, igrači su nam takvi.
Ponese ih igra, želja za pobjedom. Ima
tu i neiskustva i nestrpljenja, to je
razlog što smo primili bar sedam
golova u prvenstvu.
Hoćete li i ovaj put mlade gurnuti u
prvi plan?
- Da. Mislim da će mladi dio ekipe
dobiti priliku, da će igrati.
Kakav vam je učinak u dosadašnjim
duelima sa Željom?
- Kao igrač upoznao sam i pobjedu i
poraz, i oba osjećaja su strašna. Imao
sam priliku da igram sa starijim od
sebe, Šljivom, Dupovcem, i sa njima
sam bio uspješan. Zatim je došla
generacija koja je više gubila tako da
znam i pobjedu i poraz. Kao trener
juniora imao sam oko 65 posto
uspjeha.
Kakav je raspored do derbija?
Trenirat ćemo jednom dnevno sve do
nedjelje. Dan ranije ćemo provesti u
Ilijašu, i tamo ćemo jednom trenirati.
Želimo pobjeći od gužve ineizdržive
atmosfere koja polako dolazi u grad.

Pred vječiti derbi
"
U Zeljeznicaru
pokušavaju spustiti "loptu na zemlju"
Treba nam hladna glava
Libero Haris Alihodžic
upozorava da preveliki
optimizam često donosi
neuspjeh
Trener Željezničara Enver
Hadžiabdić trudi se da "spusti
na zemlju" igrače i navijače
pred derbi svih derbija,
utakmicu sa Sarajevom.
Atmosfera na Grbavici i više je
nego optimistična, očekuje se
debakl komšija i "plava"
nedjelja u Sarajevu. Takav
odnos prema vječitom derbiju
često je donosio "šokove" za
one koji su se prije početka
proglašavali pobjednicima.
Mjesto na tabeli i trenutna forma
tada i nisu od prevelike
važnosti.

Bolji smo od Sarajeva
- Ako ćemo gledati po
pojedinacnim kvalitetima igrača
ili po igrama koje ekipa pruža u
ovoj sezoni, Željo je izraziti
favorit. Bolji smo, čvršći i

efikasniji, ali to ne znači da
moramo pobijediti. Vječiti derbi i
jeste specifičan po tome da favoriti
apsolutno ne postoje, iako smo u
ovom trenutku ipak u prednosti nad
komšijama.

Karte puštene u prodaju
Od jutros se na raznim prodajnim
punktovima u gradu mogu nabaviti
ulaznice za vječiti derbi. Ukoliko
do nedjelje budu rasprodate sve
karte, bit će odštampan dodatni
kontingent koji će se prodavati na
dan utakmice.
Uvjereni smo da ćemo savladati
Sarajevo, ali svi igrači su svjesni
da oprez mora postojati. Treba
nam hladna glava. Niko se ne
pobjeduje riječima već golovima rekao je posljednji igrač ekipe
Željezničara, Haris Alihodžić.
Libero "plavih" je pojačao ekipu
prije početka sezone,
i
najzaslužniji je što u ovoj sezoni
odbrana Želje igra evropski.
Alihodžić je ponikao na Grbavici,
vječiti derbiji prate ga od malih
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nogu.
Grbavica će biti neosvojiva
- U omladinskim kategorijama
igrao sam "bezbroj" derbija,
naša generacija bila je mnogo
uspješnija od vršnjaka sa
Koševa. Prvi seniorski derbi
igrao sam 1989. godine kadaje
Željo savladao Sarajevo sa 2: l.
Tada sam čuvao najboljeg
strijelca komšija, Bernarda
Barnjaka. Ne pamtim da je
Željezničar na Grbavici gubio
od Sarajeva, ni kada sam bio
navijač, a ni kada sam igrao. To
je bilo nezamislivo, a mislim da
smo ponovo na putu da vratimo
vrijeme kada je Grbavica bila
neosvojiva
rekao je
Alihodžić. Direktor Želje Mišo
Smajlović i generalni sekretar
Nijaz Brković jučer su održali
sastanak sa direktorom
Sarajeva Denijalom Pirićem,
na kojem je prisustvovao i
generalni sekretar NS BiH
Munib Ušanović. Iz NS BiHje
ponudena pomoć u organizaciji
meča.
'

Prvi put u historiji Bošnjaka naš tim se plasirao u drugo kolo Državnog (USA) kupa

SEBILOV PUT KA ZVIJEZDAMA
ANATOLIJA - SEBIL l: 4
Stadion: Mc. Caren Park u Brooklyn-u, Gledalaca: 300, Teren: Veoma loš, Sudija: Stevan Ambrus: od lica n
Anatolija (Turska): Yiget, Erdem, Kemal, Mehmed, Januz, Alex, Abidemi, Rifat, Turgut, ~a~mi, Korh~n, Erdal, Bel~~ S~~et, Chen~l:
., .
.,
Sebil: Deljani, Dacić, R. Bešković, S. Dervišević, Koljenović, Purišić, H. Bešković, Krcić, Cekić, LukoVlC, Husko DervisevIc, Srdanovlc, Muhc l Durmic.
Nedjelja, oktobar 17. 1999.
godine, ostaće zapisan u
historiji Bošnjaka u lijepom
sjećanju . Kadaje u 4.00PM
inače, odlični sudija Ambrus
odsvirao kraj utakmice Sebil
je i zvanično ušao u drugo
kolo državnog kupa, kao
prva bošnjačka ekipa. Kada
smo saznali koje protivnik
Sebila u prvoj Cup utakmici,
počeli smo istraživati ko su,
odakle su, koja su liga i kako
igraju. U roku od 3 dana
stručni štab i rukovodstvo
Sebi la saznalo je mnogo
toga o Anatoliji. Saznali su
da su Turci, da dobro igraju,
da su mladi i da su visoko
plasirani u svojoj ligi .
Međutim straha nije bilo .
Sebil inače pojačano trenira
(3 puta nedjeljno) te su
igrači psiho fizički jako
dobro spremni. Preko 300
gledalaca sa nestrp lj enj em j e
očekivalo početni zvižduk.
Sebil danas nije mogao
računati na opravdano
otsutnog libera Jarovića .
Njegovo mjesto je zauzeo i
maestralno
odigrao
Kolenović. Prvih desetak
minuta prošlo je u
medjusobnom ispitivanju
snaga, s tim što je Aljo Krcić
na dodavanje Šaćira
Mačkića već u 3. minuti

IGRAČ UTAKMICE - SEBIL
isprobao reflekse Yigeta.
Turci su uzvratili u 7. minuti
preko Turguta ali odbrana
Sebi la odlično reaguje. Igrao
se 10. minut. Turci su
kombinovali na sredini
terena, Mehmed je pokušao
dubinskom loptom da uposli
brzonogog Rifata ali
pokretljivi i pouzdani
Purišić prekida napad. Brzo
se oslobadja lopte do
Mačkića, on u prazan
prostor ubacuje Čekića i
kada smo svi očekivali
topovski udarac, Čekić
smireno lobuje istrčalog
golmana, dovodeći Sebil u

vodstvo od I :0 . Erupcija
oduševljenja.
Publika
skandira :"Sebil, Sebil
Allahu ekber". Samo 5
minuta kasnije, golman
Anatolije pravi katastrofalnu
grešku. Prilikom degažiranja
lopte umjesto svojim
igračima
na
IVICI
šesnaesterca dodaj e loptu
Krciću. U publici tajac. Sve
oči su uprte prema golu. Dali
će utakmica biti riješena već
u 15. minuti. Krcić nije
iznenađe-n, bravurozno iz
mjesta topovskim Drop-kik
udarcem šalje loptu u mrežu
dovodeći Sebil u vodstvo od

BEHAR - POLONIJA 2:4
Kada se ne iskoriste izjednaćiti rezultat na 1: 1. ponovo dolaze u vodjstvo
veoma povoljne prilike za Odmah na poćetku od 3:2. Ovu prednost
postizanje gola, a tome se drugog poluvrAemena ekipa Polonije povećava
pridodaju veoma ćudne Behar ne iskorišćava dvije nakon odluke sudije da u
odluke sudije, možda iz stopostotne šanse da bi u 38. minuti svira penal za
neznanja ili je u pitanju 5. minuti protivnik, nakon Poljake te se tako dolazi
nešto drugo. Naime, greške odbrane, postigao do završnog rezultata od
Behar je imao šanse u 7, gol i poveo sa 2:1.U 10. 4:2 za Poloniju. Behar je
9, 12, 15 i 17-oj minuti - minuti odlićna akcija u posljednjim minutama
da bi Polonija povela u 20. Behara . A. Radonćić ove utakmice propustio
minuti. Lopta pogadja nalazi N. Dešića i efektno da realizuje još nekoliko
našeg igraća, vara izjednaćava rezultat na šansi.
golmana i to je 1:0 za 2:2. Nemalo iza toga zbog Veoma oštra igra Poljaka
Poijake .
Nakon teže povrede Š . Kolenović
te nedolićno i pristrasno
primljenog gola Behar napušta teren što je
sudjenje
( jedna teška
nastavlja da atakuje, svakako hendikep za
redaju se šanse tako da Behar kao i odluka sudije
u 30 . minuti N. Dešić u 25. minuti koji ne svir dosudjen nepostojeći pepogađa prećku . U 40.
ćist penal. Nije ovo bio
nal za Poloniju i
minuti na zaprepaštenje jedini hendikep u toku nedosudjen oćigledni pesvih prisutnih Mehdija sa prošlonedjeljne utakmice nal za Behar) svakako su
samo 8 metara tuće preko jer je u 26. minuti sa samo
gola. U 43 . minuti N. 5 metara lopta poslata ~~~:~ ;:r~~~u~t:~:~~ ~:~
Dešić se izvanredno
preko gola. Pri samom njihova neefikasnost.
Redžp Gruda
oslobadja 2 protivnićka kraju utakmice tj. u 29.
igraća
upošljava minuti protivnici koriste
slobodnog Hota i uspijeva grešku odbrane Behara i

2:0. Slavlje je počelo, a vaš
izviještač već smišlja
kombinacije za naslov ovog
teksta. Sve kasnije do
samog kraja utakmice bilo
je ljepota za vidjeti i uživati
u
čarima
fudbala.
Kondiciono dobro spremni
igrači Sebi la naprosto nisu
dozvolili Anatolij i da dodje
do izražaja. Svaka lopta je
bila presudna. Borilo se i
izgaralo svih 90 minuta. U
20-oj i 25. minuti vidjeli
smo dva topovska šuta
Čekića i Beškovića, a u 27.
minuti rezultat je već bio
3:0. Neumorni Medin

Čekić na desnoj strani ukoso

pronalazi Hafiza Beškovića.
I kada su svi očekivali
centaršut,
Bešković
majstorski šutira u bliži
golmanov
ugao
primoravajuci Yi geta da po
treći put nemoćno vadi loptu
iz mreže. Radosti nije bilo
kraja. Publika postaje
dvanaesti igrač Sebila
skandirajuci: " Allahu ekber,
Sebil, Majstori idemo dalje".
Anatolija je sve pokušavala,
požrtvovano se borila a igrači
se nisu predavali. U 37 .
minuti još jedna šansa
Nazmija. Deljanin paradom

spašava gol. Bližio se kraj
prvog poluvremena, igrao se
42. minut a slobodan udarac
za Sebil sa nekih dvadesetak
metara. Iz nevj erovatne
pozicije "mrtvog ugla"
Mačkić prilazi lopti i
demantuje sva pravila fizike.
Lopta zahvaćena spoljnim
felšom naprosto je bježala
od golmana kojije paradom
pokušao spasiti gol. Nije
uspio, samo je nemoćno
pogledom ispratio loptu u
rašljama. Sebi I vodi sa 4:0.
U drugom poluvremenu isti
ritam ,
požrtvovanje ,
borbenost, nesebično s t i
drugarstvo. Samo je Bog
spasio Anatoliju katastrofe.
U 50. minuti Senad
Dervišević pored gola. U 51 .
minuti Čekić-stativa. U 52.
minuti Bešković - pored
gola. U 75 . minuti Mulić glavom ustativu .... U 90.
minuti zbog opuštenosti u
očekivanju kraja utakmice,
odbrana Sebi la dozvoljava
Alexu da savlada Durmića i
obraduje protivničke igrače
smanjujuci rezultat na 4: I .
Šta reći nakon svega nego
aferim Sebil. Svaki igrač
Sebila mogao je biti igrač
utakmice pa ću ovaj put tako
i
uraditi.
IGRAČ
UTAKMICE - SEBIL.

Suad

Radončić

OVE NEDJELJE 24. OKTOBRA U 12 SATI U OKVIRU LI CUPA
SEBIL SE SASTAJE SA HRVATSKOM EKIPOM KUKULJICA KOJA
INAČE IMA ISTI BROJ BODOVA NA LIGAŠKOJ TABELI KAO I
NAŠA EKIPA SEBIL
Direkcije za dolazak na utakmicu:
Northern State Parkway (West) becomes Belt Parkway to Exit 24B
(Merrick Blvd). Right at light onto Merrick Blvd. Go approximetly 2-4
miles. After passing Baisley Blvd. look for entrance to field on the
right. Ask for Roslyn High School

U NEDJELJU 24 OKTOBRA U 3:00PM, BEHAR SE
SASTAJE SA EKIPOM ROMA
Direkcije za dolazak na utakmicu: G.Washington Brige to
80 WEST. Exit 53to Rt. 23 North
Vozite 2-3milje do Exita za Rt.PEQUAONNIK. Nastavite desnopolukružno i idite do druge ulice patu lijevo na RYERSON Ave.

feO;~~da, i~~ian ~~vr~~~: r:~;;~N~a~s~ta~v~it;.e;p~r~a~v;O;d;o;;st;a;d;io;n;a;s;;p;O~R;T~-~F~R~E~N~D~S~~~~~~~~
OVE NEDJELJ.E 24. OKTOBRA U 12 SATI BOŠNJAK SE, U OKVIRU
CUPA LI LlGE .I .SASTAJESAEKIPOM OCEANSIDE KOJA NA TABELI
IMA ISTI BROJ BODOVA KAO I NAŠ TIM BOŠNJAK
Direkcije za dolazak na utakmicu: Grand Central Pkw to Whistone
Expwaycontinue tuCross Island Pkwthen to Sunrise Hgway. ~rom
Sunrise Highway go toOceanside Road. Go South on OceansIde Road
5 lights. Left at Farmer Joetto Brower. Go 2 lights to school. Make right
onSkillmanto fields. Ask for Oceanside Hiah School.
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ZANIMLJIVOSTI

SabaH

MALI SAVJET

VAtNI TELEFONI - NEW YORK

MALI SAVJET
*Odijevni predmeti od
prirodne vune biće
mnogo ljepši i
rastresitiji ako se
poslije pranja u vodu
za ispiranje dodaju
dvije kašike sode
bikarbone.

*Slavine od hroma
biće sjajne i bez mrlja
ako se povremeno
operu toplim sirćetom,
a zatim isperu i
izglancaju suhom
om

1

GENERALNI KONZULAT BiH
(UZ) 593-1042
IMIGRACIONI SERVIS
(718) 956-8218
IRS REFUGGE EMPL SERVIS
(212) 551-3150
PRODAVNICA SKALINADA
(718)..364-8458
PRODAVNICA MERGIMTAIU
(718) 562-4234
(718) 563-0832
PRODAVNICA KOSOVA
PRODAVNICA STARI GRAD
(718) 726-5154
PRODAVNICA BLACK BULL
(718) 267-9131
PRODAVNICA LJULJHAMl
(718) 545-6566
PRODAVNICA JEZERO
(718) 375-6999
PRODAVNICA RED CARPET
(718) 297-9800
PICERIJA SABAH
(718) 545-9455
MRKI'S PLACE
(718) 274-8341
CAFFE BUMERANG
(718) 777-7702
RESTORAN ALL STAR
(718) 367-2641
RESTORAN THREE STER
(718) 726-7286
RESTORAN BELLA ADELIN A 'S
(718) 851-8550
BUREGDZINICA DERDAN
(718) 721-2694
FRIZER PAUL
(718) 904-0480
FRIZER ESKO
(718)726-0070
ASTORIA VIDEO
(718) 956-6308
(718) 278-8395
PAN LINE
AHMED BROKER
(718) 777-8236
MVSLI~ANSKl GLAS
(914) 636-1654
GLAS BOSNE I HERCEGO\'I;\'E
(718) 777-7872
FOTO- \"I1>EO ADRIATIC
(718) 234-5210
FOTO-H DEO ALB."
(718) 769-1409
ORM~IAR.lARA:\"I
(8)205-118~
ORKES [AR VESEU PLA \'O(;CSI:'-<JA\I(718) 561-1631/

l
MALI SAVJET

AUTOR OBJE KRIŽALJKE: Amir BEGOVIĆ
*Da bi kristalne čaše
dobile lijep sjaj, poslije
pranja spoljnu
površinu izglancajte
.eIen' skom kožom.

KRiŽALJKA

1 2 3 4

VODORAVNO I OKOMITO: l. - Poznata australska filmska glumica, ..
supruga Toma Kruza; 2. - Područja po~ u~ra~om sul~ana; 3. ~ Pred~et Ih
aparat koji pokazuje na nešto; 4. - IspustatI Ufln; 5. - Zena kOJa radi u
prodavnici
POMOĆNI SLOGOVI: ca, ci, da, ka, kid, kol, men, na, ni ni, po, pro, ra, ri,
sul, ta, ti, u, va, vac, zi.

MALI SAVJETI

5
6
7
8

9

*Bijele najlon zavjese koje su izgubile prvobitnu boju mogu se
osvježiti ako se u posljednju vodu za ispiranje sipa nekoliko kapi
plavog mastila.
*Peškiri će dobiti ljepši izgled ako se prije pranja potope u vodu
kojoj se doda šaka soli.
VODORAVNO: 5. - Skica, nacrt; 6. - Pritisak; 7. -Ibrahim od milja;
8. - Lopov, kradljivac; 11. -Ime pjevača Montana; 16. - raspoloženi,
vrijedni; 17. - Djelo, čin; 18. - Osoba koja se bavi iZUčavanjem teatra;
19. - Gramživost, grabež; 21. - N?gativno naelektrisani ioni;
22. - Američka glumica - Turman; 23. - Vijera, vjerovanje; 24. - Raj u
islamskoj religiji; 25. - Američka glumica Klouz; 26. - Lična zamijenica;
27. - Najnoviji film Džordža Klunija u glavnoj ulozi; 28. - Skraćenica za
"Industrija Satova"; 29. - Vanjski omotač drveta;

4

USPRAVNO: 1. - Sredstvo za zaštitu od udarca; 2. - Rijeka u srednjoj
Evropi; 3. - Svicarska teniserka sa slike učesnik finala US Open-a;
4. - Pogodbeni veznik; 9. - Uređaj za podizanje tereta, vitao, čekrt;
10. - Odvajati se od nečega padom; 11. - Oblasti, područja;
12. - Skraćenica za "Automatska Obrada Podataka"; 13. - Cirkusant,
zabavljač; 14. - Pokazna zamijenica; 15. - Voditi igru; 17. - Naziv za
američkog policajca; 20 . - Mijera za dužinu; 22. - Afričko pleme;
24 . - Upišite IKA; 25. - Skraćenica za "račun"; 26. - UpiŠite Lj, O;
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BOSNIA

To whom this may concern:

On March 3-5, 2000, Miami will be host to "BOSNIA 2000" - a gathering of citizens and friends of Bosnia-Herzegovina from all over
USA and Canada. The independence of Bosnia-Herzegovina will also be commernorated at this time. It promised to be an exiting
weekend full of Bosnia cultural events and sports programs.
The main event will be held on the evening of Saturday, March 4th. It is expected to be attended by a variety of dignitaries and
community leaders from religious, cultural, sports and political arenas in the US and Canada, as well as Bosnia-Herzegovina. Guest
speakers will include dignitaries from Bosnia-Herzegovina, as well as Bosnian representatives in the United States and Canada. The
right will be filled with a performance of Bosnian Folklore, Bosnian poetry recitation, and traditional musicians, in addition to a
sumptuous rear. During Saturday' s evening program, the winners from the various sports events will be announced and prices
awarded. There will also be recognition of those who have contributed to the Bosnia-Herzegovina community in various ways. A
rame drawing will take place later in the evening.
The following sports events are planned for Friday and Saturday:
Soccer tournament
Tennis tournament
Chess tournament
Backgarnone tournament
Karate exhibition
Volleyball
Special competition for children
There will also be folklore revue competition, in different areas of folklore such as singing, dancing, poetry competition, etc.
An art exhibition festering Bosnian-Herzegovina artist will be on display throughout the weekend. It will include such media as
painting, sculpting, modern art, variou~ traditional handicrafts.
The weekend will culminate in a farewell picnic on Sunday.
The March climates for South Florida are mild and tropical (70's, 80's). Miami is also known as the "magic City" and takes pride in
being a multi cultural city. Events will be held in Miami and surrounding cities (Fl Lauderdale, Pompano Beach, and Boca Ratio) .
The main organizer for this landmark event is a Florida-based non-profit relief organization called "Bosnia Aid" with co-organizers:
Embassy of Bosnia-Herzegovina, Washington, DC; Mission of Bosnia-Herzegovina with the United Nation, New York; BosniaHerzegovina Consulate, New York; Bosnia Embassy in Ottawa, Canada. With the help of Bosnia-Herzegovina organization, clubs
and individuals throughout the United States .and Canada we can make this historical event memorable and successful.
We ask all individuals, clubs, and organization to help us organize and participate in the BOSNIA 2000 event. If you wish to help
organize, sponsor or to participate in any way, please write to:

Bosnia Aid
PO Box 413
Pompano Beach, FL 33061
(954) 784-0005
Fell free to also write to the above address for more information about travel, accommodations and curing information regarding
Florida, also known as "the Sunshine State"
We look forward to your participation and seeing you soon at BOSNIA 2000.
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Ovo je POSLJEDNJA SANSA, ne samo za ove
već i za buduće izbore
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1.- POPUNITE PRILOŽENI OBRAZAC

I

HI

* Uzmite ga iz SabaH-a i fotokopirajte u potrebnim količinama, ili
* Nazovite Generalni Konzulat BiH u New York-u na dežurni
tel: 212-593-5406 pa ćemo vam ga mi poslati faksom ili poštom, ili
* Putem Interneta otvorite stranu www.oscebih.org te ga isprintajte
v

2.- FOTOKOPIRAJTE JEDAN OD BiH LICNIH
DOKUMENATA
Ili·,hi.mtJI'hNndiilittM_1
* Pasoš, lična karta, rodni list, vozačka dozvola, vojna knjižica,
uvjerenje o državljanstvu ... itd

3.- POŠALJITE GENERALNOM
KONZULATU BiH U NEW YORK-U
GENERALNI KONZULAT BiH
866 UN Plaza, Suite 580
New York, NY 10017
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Građani

Bosne i Hercegovine, ne propustite posljednju priliku da se registrujete za
glasanje izvan zemlje sad i za sve buduće izbore putem pošte! ! !

Građani

sa pravom glasa koji trenutno žive van Bosne i Hercegovine izgubiće mogućnost da glasaju putem pošte na svim
budućim izborima u Bosni i Hercegovini ukoliko propuste ovu priliku da se registruju do 19. novembra 1999. godine

NE OSTAVLJAJTE SVOJU BOSNU BEZ SVOG GLASA
1. - Naredni opšti i općinski izbori u BiH, održaće se 8. aprila 2000. godine;
2.- Svi državljani BiH koji su u vrijeme popisa stanovništva 1991 godine živjeli u BiH, a nisu se do sada registrirali, trebaju to
'učiniti do 19. novembra 1999. godine, kada ističe krajnji rok za registraciju birača za glasanje van zemlje.
3.- Državljani BiH koji će do 31. marta 2000. napuniti 18 godina, imaće pravo da glasaju na narednim izborima ukoliko se
registruju.
Budući da je proces registracije stalan, i oni građani BiH koji su napunili 17 godina ili su još mlađi, mogu se registrirati za
glasanje.
4.- Državljani BiH koji su bili ranije registrirani (1996, 1997, 1998. god.) za glasanje, putem pošte treba obavezno da do
19. novembra 1999. ponovo potvrde svoju registraciju
5.- Ispunjene obrasce sa kopijom jednog od identifikacionih dokumenata (pasoš, lična karta, rodni list, vozačka dozvola,
vojna knjižica, uvjerenje o državljanstvu ... itd.) treba poslati putem pošte na adresu:

GENERALNI KONZULAT
BiH
866 UN Plaza, Suite 580
New York, NY 10017
Ili popunjeni obrazac sa fotokopijkom jednog od navedenih dokumenata faksirajte na brojeve faksa u New Yorku

FAX. 212-593-0843
FAX: 212-751-9019
FAX: 212-751-1265
Vaše je samo da obrazac ispunite i uz kopiju jednog od identifikacionih dokumenata (pogledaj tačku br. 5) samo
pošaljete na našu adresu
v

MI CEMO TO UCINITI ZA VAS
.

.

GENERALNI KONZULAT BiH
866 UN Plaza, Suite 580
New York, NY 10017
ZA VAS SMO OTVORILI SPECIJALNU DIREKTNU TELEFONSKU LINIJU, KOJA ĆE
BITI OTVORENA 24 SATA, ZA SVE INFORMACIJE OKO REGISTRACIJE ZA IZBORE.

Tel: 212-593-5406
SabaH*, 22. OKTOBAR 1999. STRANA 31

NUDI NJ\J JEF'I1MJE KARTE .
:====-_~. 7A PUTOVAMA U DOMOVINU

Od 1 Sept:elDbra

From N.Y.-SARAdEVO-$565 + TAX
;e:na dodatnih '~: From N.Y.-SKOPLJE -$565 + TAX
• ~skova za
; From N.Y.-TlRANA-$565 + TAX
mJenJane datuma
1III..,,\ft~
14East 38 S1reet 12 Floor New York. MY 10016
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l \0\'1 VIJ Eh: SA CIJENAMA IZ PROŠLOG VIJEh:A-

OBJE~~~EE[)~iT~~~~~z~O~6~~~~~ ~~Š:~~i~~L~AZIH

Tel:(212) 686·2424
Fax:(212) 686·9431

,o%t."~ ~~~%~
. ~f..O

VASE JE SAMO DA
NAZOVETE
RADIMO I SUBOTOM OSTALO JE NASA BRIGA

